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ABSTRAKT
Qëllimi i këtij punimi kërkimor është zhvillimi i analizës së sektorit të mikrokredisë në
Kosovë,identifikimi dhe analiza e përbërësve që ndikojnë në përcaktimin e normave të interesit
për mikrokreditë në vendin tonë. Për më tepër, hulumtimi do të vlerësojë nëse IMF-të dhe
normat e interesit janë nëpërputhje me planet e tyre të biznesit, si dhe do të bëhet krahasimi i
normave të interesit të Kosovës me vendet ballkanike.
Objektivë e këtij hulumtimi është dhe përcaktimi i faktorëve që ndikuan në rritjen e normave të
interesit gjatë vitit 2018/2019 dhe në revokimin e licencave të IuteCredit-it dhe Monegos në
Kosovë. Metodologjia e hulumtimit është kualitative, një inkorporim i të dhënave sekondare
përmes artikujve akademikë dhe hulumtimeve primare të të dhënave të kryera përmes
intervistave dhe anketës. Rezultatet e pritura të studimit theksojnë rëndësinë e vendimit të BQKsë rreth revokimit të licencave të IuteCredit-it dhe Monegos, si dhe nevojën për shërbime
mikrofinanciare në vendin tonë.

Fjalë kyç:mikrokredia, norma e interesit, vlerësimi, Kosova, BQK, Monego, IuteCredit.
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ABSTRACT
The purpose of this research paper is to develop the analysis of the microcredit sector in Kosovo,
identification and analysis of components that affect the determination of interest rates for
microcredit in our country. Furthermore, the research will assess whether MFIs and interest rates
are in line with their business plans, and will compare Kosovo's interest rates with Balkan
countries.
The objective of this research is to determine the factors that influenced the increase of interest
rates during 2018/2019 and the revocation of IuteCredit and Monego licenses in Kosovo. The
research methodology is qualitative, an incorporation of secondary data through academic
articles and primary data research conducted through interviews and survey. The expected results
of the study emphasize the importance of the CBK decision on the revocation of IuteCredit and
Monego licenses, as well as the need for microfinance services in our country.

Keywords: microcredit, interest rate, rating, Kosovo, CBK, Monego, IuteCredit.

II

MIRËNJOHJE

Ky studim i kushtohet me gjithë zemër familjes sime, e cila ka qenë burimi i frymëzimit dhe
forca kur kam menduar të heq dorë,dheqë gjithmonë ka qëndruar pranë meje me mbështetje
morale, shpirtërore, emocionale dhe financiare. Unë do t’i jem asaj përgjithmonë mirënjohëse.

III

Përmbajtje
LISTA E FIGURAVE.................................................................................................................... V
LISTA E TABELAVE .................................................................................................................. VI
FJALORI I TERMAVE ............................................................................................................... VII
1.

HYRJE .................................................................................................................................... 1

2.

SHQYRTIMI I LITERATURËS ............................................................................................ 4
2.1. Hyrje në mikrofinancë ..................................................................................................... 6
2.2. Themelimi i mikrofinancës .............................................................................................. 7
2.3. Evoluimi i institucioneve mikrofinanciare....................................................................... 8
2.4. Mikrofinanca në Europë ................................................................................................ 10
2.4.1 Performanca dhe faktorët e performancës financiare ................................................. 12
2.5. Situata ekonomike në Kosovë ........................................................................................ 14
2.5.1. Sektori mikrofinanciar në Kosovë ............................................................................. 16
2.5.2. Asociacioni i Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës .......................................... 18

3.

DEKLARIMI I PROBLEMIT .............................................................................................. 19
3.1. Qëllimi dhe objektivat.................................................................................................... 20
3.2. Pyetjet kërkimore ........................................................................................................... 20

4.

METODOLOGJIA ............................................................................................................... 22

5.

PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE ......................................................... 23
5.1. Performanca e IMF-ve ................................................................................................... 23
5.2. Rritja e mikrokredive në Kosovë gjatë viteve 2018-2019 ............................................. 28
5.3. Krahasimi i normave të interesit me vendet ballkanike ................................................. 33
5.5. Revokimi i licencave të Monegos dhe IuteCredit-it ...................................................... 37
5.6. Përshkrimi i rezultateve të anketës ................................................................................ 43
5.7. Përshkrim i rezultateve të nxjerra nga intervista............................................................ 52

6. KONKLUZIONET ................................................................................................................... 54
7. REFERENCAT ......................................................................................................................... 57
8. APPENDIX ............................................................................................................................... 60

IV

LISTA E FIGURAVE
Figura 1. Trekëndëshi kritik i mikrofinancës ................................................................................ 13
Figura 2. Deklarimi i problemit .................................................................................................... 19
Figura 3. Trendi i aktiveve gjatë periudhës 2015-2019 ................................................................ 25
Figura 4. Trendi i kredive gjatë periudhës 2015-2019 .................................................................. 27
Figura 5. Asetet e sektorit mikrofinanciar .................................................................................... 30
Figura 6. Kreditë e sektorëve mikrofinanciarë ............................................................................. 31
Figura 7. Norma mesatare e interesit në kredi të sektorit mikrofinanciar .................................... 32
Figura 8. Nga perspektiva e mikrofinancës, ku e përkufizoni veten si profesionist? ................... 44
Figura 9: Gjinia juaj ...................................................................................................................... 45
Figura 10. Cilës moshë i përkisni? ................................................................................................ 45
Figura 11. Niveli edukativ ............................................................................................................ 46
Figura 12. Institucionet mikrofinanciare janë të domosdoshme për zhvillimin e Kosovës ......... 46
Figura 13. Institucionet mikrofinanciare janë një faktor i domosdoshëm për të rritur përfshirjen e
financave në Kosovë ..................................................................................................................... 47
Figura 14. Në institucionet mikrofinanciare janë përfshirë kryesisht klasa e varfër e njerëzve ... 47
Figura 15. Institucioniet mikrofinanciare operojnë dhe përputhen me rregulloret dhe ligjin e
Kosovës ......................................................................................................................................... 48
Figura 16. Normat e interesit në institucionet e mikrofinancës janë shumë të larta ..................... 48
Figura 17.Vendimi i BQK-së për mbylljen e mikro-institucioneve Monego dhe IuteCredit është
një vendim i drejtë ........................................................................................................................ 49
Figura 18. Vendimi i BQK-së ishte një vendim në kohë për të mbyllur mikroinstitucionet
Monego dhe IuteCredit ................................................................................................................. 50
Figura 19. Ky vendim i BQK-së do të ketë një efekt negativ në ekonominë e vendit tonë.......... 50
Figura 20. Keqmenaxhimi financiar/ekzekutiv dhe shkeljet e ligjeve dhe rregulloreve të
institucioneve të mikrofinancës janë arsyet e mbylljes së Monegos dhe IuteCredit-it ................. 51

V

LISTAETABELAVE
Tabela 1. Kosova, 2019 ............................................................................................................... 15
Tabela 2. Rritja e aktiveve gjate periudhës 2015-2019................................................................. 24
Tabela 3. Trendi i kredive gjatë periudhës 2015-2019 ................................................................. 26
Tabela 4. Raporti mujor i sektorit deri më 31 maj 2019 ............................................................... 28
Tabela 5. Vlera e kredive të shlyera të institucioneve mikrofinanciare ........................................ 29
Tabela 6. Normat e interesit 2018-2019 ....................................................................................... 32
Tabela 7. Treguesit kryesorë makroekonomikë ............................................................................ 34
Tabela 8. Ritmet e rritjes (2017-2021);......................................................................................... 35
Tabela 9. Krahasimi i normave të interesit të mikroinstitucioneve me vendet rajonale .............. 35
Tabela 10. Monego, maj-dhjetor 2018.......................................................................................... 38
Tabela 11. Gjetjet e Iutecredit-it ................................................................................................... 40
Tabela 12. Gjetjet e Monegos ....................................................................................................... 41

VI

FJALORII TERMAVE
BQK – Banka Qendrore e Kosovës
IMF – Institucionet Mikrofinanciare
OJQ – Organizatat joqeveritare
OKB – Organizata e Kombeve tëBashkuara
EAP –Azia Lindore e Paqësorit
LAC –Amerika Latine dhe Karaibet
EECA –Europa Lindore dhe Azia Qendrore
BE – Bashkimi Europian
FMN – Fondi Monetar Ndërkombëtar
UK –Mbretëria e Bashkuar
PBB – Prodhimi i Brendshëm Bruto
UNMIK –United Nations Mission in Kosovo
AMIK –Association of Microfinance Institutions of Kosovo
SHA – Shoqëri Aksionare
SHPK – Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar
IFJB – Institucion Financiar Jobankar
KRK – Kreditimi Rural i Kosovës
AFK – Agjensioni për Financim i Kosovës
NBFI–National Federation of Independent Business

VII

1. HYRJE
Një Institucion Mikrofinanciar (IMF) është një organizatë që ofron shërbime të mikrofinancës.
Sistemi mikrofinanciar ofron shërbime financiare në të gjithë botën, veçanërisht në tregjet në
zhvillim, specifikisht te popullata me qasje të kufizuar në tregun financiar konvencional.
Ky sektor përqendrohet në produkte dhe shërbime me para të ulëta, me instrumente financiare
me qasje të lehtë, procese të thjeshta të hapjes dhe me garanci të rregulluara të kthimit.Klientët
me të ardhura të ulëta kërkojnë mikrofinancë për të ndjekur zgjidhjen e nevojave themelore,
emergjencat personale ose zgjerimin e një biznesi të vogël (Perez, Izquierdo, Torres, 2020).
Hulumtimet kanë treguar se të pasurit akses në shërbimet financiare është thelbësore për të
varfrit, pasi kjo i ndihmon ata të zbusin konsumin e tyre, të gjenerojnë mundësi biznesi dhe të
përmirësojnë përfshirjen e tyre në ekonominë formale në planin afatgjatë (Collins,
2009).Mikrofinanca është dispozitë që siguron qasje në shërbime të ndryshme financiare si kredi,
kursime, mikro-sigurim, dërgesa, qira për klientë me të ardhura të ulëta, përfshirë konsumatorët
dhe të vetëpunësuarit, të cilëve tradicionalisht u mungon aksesi në shërbimet bankare.Pra qëllimi
kryesor i sektorit të mikrofinancës dhe IMF-ve të tij është të fuqizojë financiarisht anëtarët më të
varfër të shoqërisë dhe të nxisë zhvillimin e qëndrueshëm përmes operacioneve të tyre(Perez,
Izquierdo, Torres, 2020).Kur mikrofinancat filluan të zgjerohen gjatë viteve 1980, bëhej fjalë për
huazimin e të varfërve ruralë për qëllime gjeneruese të të ardhurave – kryesisht përmes kredive
të grupit të solidaritetit të shumave të vogla.
Kjo rritje e konsiderueshme e mikrofinancës që nga viti 1980, ka ndikuar që donatorët aktivisht
të mbështesin dhe të inkurajojnë aktivitetet mikrofinanciare, duke u fokusuar në institucione
mikrofinanciare që janë të angazhuara për të arritur shtrirje dhe qëndrueshmëri financiare
(Ledgerwood, 2000). Në vendet në zhvillim, gjatë viteve 1970 dhe 1980, lëvizja e ndërmarrjeve
mikro çoi në shfaqjen e organizatave joqeveritare (OJQ) që siguruan hua të vogla për të varfrit.
Në vitet 1990, një numër i këtyre institucioneve u shndërruan në institucione zyrtare financiare
për të hyra dhe për të dhënë hua, duke rritur kështu shtrirjen e tyre. Mikrofinancimi është një lloj
shërbimi bankar që u ofrohet individëve me të ardhura të ulëta, të papunëve ose grupeve të
njerëzve që nuk kanë ndonjë mjet për të marrë ndonjë shërbim financiar. Këta ofrues ndahen në:
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- Ofrues zyrtarë, të cilët përkufizohen si ata që u nënshtrohen jo vetëm ligjeve të përgjithshme,
por edhe rregullimit dhe mbikëqyrjes specifike bankare.Ofrues zyrtarë mund të jenë edhe
organizatat e regjistruara ligjore, që ofrojnë çdo lloj shërbimi financiar.
-Ofruesit semiformalë, të cilët janë subjekte të regjistruara që u nënshtrohen ligjeve të
përgjithshme dhe tregtare, por zakonisht nuk janë nën rregullimin dhe mbikëqyrjen e bankës.
-Ofruesitjoformalë, të cilët janë grupe të paregjistruara, siç janë shoqatat e kursimit dhe kreditit
të radhës dhe grupet e vetëndihmës (Kraemer-Eis, Helmut and Conforti, Alessio,2009).
Mikrofinancimi në përgjithësi shihet edhe si një mënyrë për të rregulluar tregjet e kreditit dhe
përtë lëshuar kapacitetet prodhuese të njerëzve të varfër që varen nga vetëpunësimi.Në këtë
studim, ne do të përqendrohemi në literaturën që diskuton punën e IMF-ve nëKosovë. Objektivë
kryesore e mikrofinancave është të sigurojnë një qasje të përhershme në shërbimet e duhura
financiare, duke përfshirë sigurimin, kursimin dhe transferimin e mjeteve.Gjatë viteve të fundit
në vendin tonë veprojnë 20 institucione mikrofinanciare, duke mos përfshirë dy IMF-të,
Monegon dhe IuteCredit-in, të cilët nuk janë më pjesë e tregut tonë, si rezultat i vendimit të
BQK-së. Sektori i mikrofinancës luan një rol të rëndësishëm në efektivitetin e
ekonomisë.Dështimi i një IMF-je mund të ketë një ndikim më të madh te shumë palë, ku në
shumicën e rasteve, kanë vendosur një pjesë të konsiderueshme të fondeve dhe investimeve të
tyre, por ky dështim ndikon edhe në stabilitetin ekonomik të një vendi.Gjatë vitit 2018-2019,
sipas raportit të BQK-së (BQK,2019), sektori mikrofinanciar rezultoi me një fitim të realizuar
prej 9.7 milionë euro, ose një rritje vjetore prej 31% krahasuar me fitimin e vitit paraprak.Nga
raporti i BQK-së, ky fitim i realizuar nga IMF-tëështë më i larti që nga veprimtaria e këtyre
institucioneve në vendin tonë.
Kjo rritje, sipas BQK-së, vjen si rezultat i normave të interesit të kredive.“Normë e interesit”
nënkupton normën e interesit të shprehur si përqindje fikse apo të ndryshueshme e aplikuar në
bazë vjetore në shumën e aprovuar të kredisë apo në shumën e depozitës së pranuar nga banka.
Në vendin tonë,normat e interesit për kreditë nga IMF-të janë dukshëm më të larta në terma
absolutë sesa ata korrespondentë nga bankat komerciale (mesatarja e normës së interesit të IMFve 22.3%, norma mesatare e interesit të bankave komerciale 7.7%).
Komponentët kryesorë që ndikojnë në normat e interesit në mikrokredi janë: Kostot e operimit
(ato administrative dhe transaksionale), kostot e financimit, shuma e humbjes së pritshme
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(normat e delukuencës), niveli i mikrokredive problematike, dhe sasia e fitimit (marzhi i
interesit).
Për shkak të disa përparësive që ofrojnë institucionet mikrofinanciare (IMF) krahasuar me bankat
komerciale, numri i njerëzve dhe bizneseve që marrin kredi në këto institucione është në rritje.

3

2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
Mikrofinanca sipas Oteros (1999) nënkupton “ofrimin e shërbimeve financiare për njerëzit e
varfër me të ardhura të ulëta, njerëzit shumë të varfër të vetëpunësuar”, e cila është zhvilluar
duke praktikuar konceptet e zhvillimit social dhe ekonomik, si dhe parimet që janë themel i
tregjeve financiare dhe komerciale. Mikrofinanca adreson drejtpërdrejt dimensionin e të
ardhurave për të varfrit dhe, në mënyrë indirekte, shëndetin dhe edukimin (Beatriz,2009).
Sipas Dieckmann-it(2007), mikrofinanca konsiderohet si “ombrellë” nën të cilën janë themeluar
institucionet mikrofinanciare (IMF), për të ofruar shërbime financiare për pjesën e varfër të
popullsisë, e cila nuk është shërbyer nga ofruesit kryesorë të shërbimeve financiare.
Në terma më të gjerë, sipas Robinson-it (2001), mikrofinanca i referohet sigurimit të shërbimeve
financiare në nivel më të ulët, kredi dhe kursime, të cilat ofrohen për njerëz që merren me
aktivitete si bujqësi, sipërmarrje, mikrondërmarrje, të cilët kryesisht operojnë në rajone rurale
por edhe urbane, të vendeve në zhvillim, ku shumica e këtyre familjeve kanë llojllojshmëri të
ardhurash. Kësaj kategorie, sipas Roy-it (Roy,2014), zakonisht u mungon qasja në institucione
formale financiare. Brau dhe Woller (2004) shtojnë se mikrofinanca i ofron fushës së financës
një rrugë të mundshme për të bërë ndryshime të rëndësishme në jetën e miliona njerëzve të
varfër. Për më tepër (Beatriz dhe Morduch, 2005), mikrofinanca është krejtësisht biznes tjetër, që
ka të bëjë me biznese të vogla, të cilat shpeshherë përfshijnë të vetëpunësuarit në sektorin
joformal, ku gratë janë pjesa më e madhe në rritje e bizneseve në sektorin joformal.
Karakteristikat tradicionale, të cilat e bëjnë të dallohet mikrofinanca, i gjejmë të përmbledhura te
Karlan dhe Goldberg (2007). Që një program të jetë i konsideruar si “mikrofinancë“, duhet të
përmbajë karakteristikat:kredi të vogla,kredi pa kolateral, kredi për aktivitet të sipërmarrjeve,
kredi në grup, fokusi te klientët e varfër, fokusi në shërbim të klientëve të gjinisë femërore,
procedura të thjeshta aplikimi, ofrimi i shërbimeve për komunitetet e pashërbyera, norma e
interesit – në nivel të tregut.
Nga sa u diskutua më lart, shumica e përcaktimeve i referohet objektivit, i cili korrespondon me
qëllimin e themelimit të mikrofinancës, dhe zgjerimit të konceptit ndër vite të institucioneve
mikrofinanciare.Në disa shtete konsiderohet si mjet edhe për zbutjen e varfërisë, ku duke e parë
4

nevojën për të kapërcyer hendekun në hyrjen e lehtësive për kredi për pjesën e përjashtuar të
njerëzve, u krijua si një nevojë në fund të vitit 1970 në Bangladesh. Si dhe nga suksesi i kësaj
mundësie që iu ofrua njerëzve në Bangladesh, ky program filloi të zgjerohet në mbarë botën prej
tri dekadash, i cili ka arritur te më shumë se 133 milionë njerëz të varfër në të gjithë botën, prej
të cilëve 69.85% ishin varfëri të skajshme, si dhe 85.2% ishin të gjinisë femërore (Saundarjya
dheGopal, 2011).Mikrofinancimi është një nga mënyrat për t'i tërhequr njerëzit nga varfëria
ekstreme. Vendet më të varfra të botës janë tregjet kryesore për iniciativat e mikrofinancës.
Institucionet mikrofinanciare sigurojnë akses në mikrokredi për familjet me të ardhura të ulëta
dhe të varfra, të cilat nuk shërbehen nga sistemet financiare tradicionale. Për ndryshim nga
bankat konvencionale që nuk ofrojnë hua për njerëzit me asete të pamjaftueshme dhe nuk ofrojnë
mikrokredi, mikrofinancimi bën të mundur që këta individë të kenë qasje në kredi. Njëra nga
qëllimet e ndërmarrjeve të mikrofinancës është të ofrojnë një mundësi që huamarrësit me të
ardhura të ulëta të bëhen të vetë-mjaftueshëm përmes kursimit dhe huazimit të parave dhe
sigurimit të mikro-sigurimit.Institucionet mikrofinanciare ngarkojnë interesa për hua për
huadhënësit e tyre si operacionet bankare konvencionale. Sidoqoftë, këto norma interesi janë më
të ulëta se ato të ofruara nga bankat normale(GMI,2020). Në këtë vizion, mikrofinancimi jep
përfitime duke siguruar edhe likuiditet për një gamë të gjerë të nevojave dhe jo vetëm duke rritur
të ardhurat e biznesit (Robert, Morduch, 2017). Deri në vitin 2014, nga operacionet e
mikrofinancës përfituan drejtpërdrejt mbi 130 milionë njerëz. Për më tepër, mbi 500 milionë
individë janë përfitues direkt dhe indirekt nga operacione të tilla, kudhe aksesi edhe në një kredi
të vogël mban potencialin për t'i dhënë fund ciklit të varfërisë duke ofruar mundësi në biznes,
punë dhe arsim (GMI, 2020).Gjithashtu, mikrofinancimi u lejon klientëve të fillojnë biznese të
vogla, përmes të cilit krijohen edhe vende të reja pune. Nëkëtë mënyrë promovon edhe
zhvillimin ekonomik, rritjen dhe punësimin duke mbështetur bizneset e vogla dhe mikrosipërmarrësit.Përveç përmirësimit të standardeve të jetesës së komuniteteve të varfra, ky koncept
ndihmon të varfrit në menaxhimin efikas të financave të tyre, shfrytëzimin e mundësive
ekonomike dhe menaxhimin e rreziqeve. Për më tepër, operacionet e mikrofinancës fuqizojnë
edhe gratë, dhe mund të rezultojnë në më shumë prosperitet dhe stabilitet në familje.Nga ana
tjetër, mikro-financimi është në dispozicion vetëm për 20% të 3 miliardë individëve që
kualifikohen si të varfër.
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2.1.Hyrje nëmikrofinancë
Ky kapitull do të eksplorojë literaturën e tanishme në lidhje me temën që ne po studiojmë.Për
më shumë se katër dekada të themelimit, tregu i mikrofinancës nuk ka ndaluar evolucionin e saj,
i cili i referohet ofrimit të shërbimeve financiare, kryesisht për të varfrit. Me rritjen e
mikrofinancës, që nga mesi i vitit 1980, bëhet e ditur se në ditët e sotme ekzistojnë mijëra
institucione mikrofinanciare (IMF), të cilat ofrojnë shërbime financiare për më shumë se 100200 milionë njerëz të varfër në mbarë botën. Sipas presidentit të Bankës Botërore, James W.
(Morduch, 1999), “duke shërbyer mbi 100 milionë amvisëri të varfra, deri në vitin 2005, përmes
programeve të mikrofinancës do të përfitonin 500-600 milionë të varfër”. Prandaj, modeli i
mikrofinancës jo edhe pa kufizimet e saj, sipas Roy-it (2003), është një nga drejtimet e
rëndësishme dhe potencialisht të suksesshme të zhvillimit në vendet në zhvillim.
Otero (1999) numëron tri dimensione të mikrofinancës, të cilat bëjnë një lidhje të mikrofinancës
me zhvillimin:
- Marrëdhënia me të varfrit, e cila u mundëson të vetëpunësuarve të krijojnë produkte, të
ruajnë dhe të rrisin kapitalin që ata kanë, të merren me rrezikun dhe të shmangin humbjen e
kapitalit.
- Ndërtimi i institucioneve, përmes të cilave tenton të krijojë institucione private, të cilat ofrojnë
shërbime financiare për të varfrit, si një nga sfidat më të mëdha me të cilat përballen qeveritë.
- Përfshirja në sistemin financiar të vendit, ku institucionet mikrofinanciare zgjerojnë
veprimtarinë e tyre, sidomos në ato vende ku popullsia është e kufizuar nga shërbimet bankare
apo institucionet e tjera financiare.
Kur mikrofinanca arrin të përfshijë këto tri pika, atëherë ajo ka aftësinë për të krijuar ndryshime
strukturore. Megjithatë, jo të gjitha institucionet arrijnë të përmbushin këto tri dimensione. Me
transformimin nga mikrokredia në mikrofinancë, familjet me të ardhura të ulëta do të përfitojnë
me shumë sesa një kredi dhe atë përmes qasjes në një grup më të gjerë të shërbimeve financiare
dhe shërbimeve sociale (Beatriz dhe Morduch, 2005). Kur institucionet mikrofinanciare
angazhohen në marrjen e depozitave për të mobilizuar kursimet e ekonomive familjare, ato
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bëhen ndërmjetës financiarë (Vetrivel & Kumarmangalam, 2010).Mikrofinanca është duke u
konsideruar si një pjesë e rëndësishme dhe kontribuese e sistemit financiar në vendin ku ajo
zhvillohet. Megjithatë ky sektor nuk mund të jetë i plotësuar pa shqyrtimin e historikut,
përkufizimin, mënyrën e operimit, si dhe analizën e faktorëve që e ndikojnë performancës
financiare të institucioneve mikrofinanciare që janë pjesë e këtij sektori.

2.2.Themelimi i mikrofinancës
Kufizimi i të varfërve në shërbime financiare ishte një ngecje e madhe që edhe kjo kategori të
bëhej pjesë e shoqërisë ku jeton, e cila ka ngritur nevojën për studimin mbi rëndësinë e qasjes së
të varfërve në shërbime financiare. Mikrofinanca përfshin furnizimin e shërbimeve financiare
dhe produkteve për popullatat në disavantazh që janë të përjashtuara nga sistemi bankar
tradicional.E gjitha kjo filloi ngadalë në Bangladesh, në fshatin Jobra, përpara se të shndërrohej
në aktivitetin ekonomik global që është bërë sot.Mikrofinanca moderne u shfaq kështu në një nga
vendet më të varfra të botës: Bangladeshi. Muhammad Yunus, i cili ishte profesor i ekonomisë,
erdhi në një vëzhgim marramendës: tregu i lirë nuk kishte arritur të mbante urinë nga shkatërrimi
i vendit të tij. Dhe përpjekja për të luftuar varfërinë, përfshirë ndihmat dhe subvencionet, nuk po
e arrinte qëllimin e saj dhe sistemi bankar ishte i paaftë të siguronte për këto popullsi të varfër.
Kur e gjitha filloi në fshatin Jobra, Yunus vendosi t'i japë një hua personale një grupi prej 42
grave për t'i ndihmuar ato të fillojnë një biznes.Dhe funksionoi: këto femra shfrytëzuan huanë
për të rritur produktivitetin e tyre, përpara se të shlyenin shumën në tërësinë e saj.Akti vendosi
parimet themelore të mikrofinancës moderne: luftimin e varfërisë përmes mikrokredisë dhe
kryesisht shërbimin ndaj grave në vendet në zhvillim.
Ajo që ndodhi në Jobra mund të kishte mbetur një incident i izoluar.Por Muhammad Yunus ishte
i vendosur të përsëriste këtë përvojë të parë të mikrokredisë diku tjetër.Pasi mori një pritje të
vakt nga sistemi bankar, ai vendosi të krijojë programin e tij: Grameen.
Sistemi Grameen e ktheu bankën tradicionale në krye.Ai ofroi hua të vogla për popullsinë e
varfër, pa ndonjë garanci financiare të kërkuar në kthim.Ai gjithashtu paraqiti parimin e
përgjegjësisë së përbashkët, që përfshin solidaritetin midis anëtarëve të grupeve përfituese.Më në
fund, programi synonte gratë, të cilat ishin përjashtuar tradicionalisht nga sistemi
financiar.Megjithëse ishte një lojë e guximshme, programi pati një sukses të menjëhershëm.Në
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vitin 1983, programi fitoi statusin e një institucioni bankar.Grameen Bank (e njohur si "Banka
për të varfrit") lindi kështu dhe së shpejti do të regjistronte një rritje mahnitëse.Banka hapi
shumë "degë" të reja, të cilat tani janë të pranishme në mbi 80,000 fshatra.Vlerësimet sugjerojnë
që banka ka zgjeruar hyrjen në kredi për mbi shtatë milionë përfitues në Bangladesh, 97% e të
cilave janë gra.Vitet 1980 dhe 1990 panë modelin të eksportuar në të gjithë botën përmes
ndërmjetësve të OJQ-ve dhe institucioneve financiare.Shumëshpejt një industri e plotë e
mikrofinancave u shfaq në vendet në zhvillim.Shumë institucione të tjera zgjeruan gradualisht
rrjetin global të mikrofinancave: dhjetëra institucione mikrofinanciare (IMF) krijuan dyqane në
Indi;BancoSol dhe rrjeti ACCION u hapën në Amerikën e Jugut dhe ADIE filloi të veprojë në
Europë dhe pellgun Mesdhetar. Fillimi i shekullit 21 shënoi rritjen ndërkombëtare të
mikrokredisë.Ndërsa samiti i parë i mikrokredisë u zhvillua në Uashington më 1997, G8
përshkroi parimet e mikrofinancës më 2004, duke gjurmuar konturet e një sektori të ri
ekonomik.OKB-ja e quajti 2005-tën "Vitin Ndërkombëtar të Mikrokreditit" dhe Muhamed
Yunus fitoi Çmimin Nobel për Paqe në 2006(BNPP,2017).

2.3. Evoluimi i institucionevemikrofinanciare
Mikrofinanca është konsideruar prej kohësh e fuqishme për zhvillimin e qëndrueshëm. Ideja e
dhënies së kredive në kushte të drejta për të lehtësuar kufizimet financiare të të varfërve ka fituar
një pranim të gjerë midis akademikëve, investitorëve dhe sektorit publik.
Tregu i mikrokredisë është zgjeruar për shumë vite, me institucione mikrofinanciare (IMF) që u
japin hua më shumë se 200 milionë klientëve deri në fund të vitit 2010.Përmes lidhjeve të
ndryshme socio-ekonomike të huamarrësve dhe familjeve të tyre, mikrofinancimi ka ndikuar në
jetën e rreth 1 miliard njerëzve në tregjet në zhvillim dhe vendet në zhvillim. Gjatë dhjetë viteve
të fundit, politika e zhvillimit është përqendruar në përmirësimin e aksesit financiar për shumë
njerëz.Për disa kohë dukej se objektivat e zhvillimit dhe përfitimi tregtar mund të arriheshin
njëkohësisht dhe pa probleme.Qëndrueshmëria e rritjes së tregut u vu në dyshim rrallë, pasi
financimi mikrofinanciar u shndërrua në një industri më efikase financiarisht.Tregu përjetoi
ritme të dukshme të rritjes si nga numri i huamarrësve, ashtu edhe nga vëllimi i aseteve, gjatë
dhjetë viteve të fundit.Shumë institucione ishin në gjendje të arrijnë ritme të larta rritjeje duke
mbajtur fitime dhe duke tërhequr fonde shtesë nga burime tregtare.Me kalimin e kohës, një pjesë
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në rritje e institucioneve nuk varen më nga dhurimet e zgjeruara të biznesit të tyre, megjithëse
shumë IMF ende përfitojnë prej tyre. Pas krizës financiare ndërkombëtare që filloi më 2007,
rritja e tregut dhe performanca e IMF-ve filluan të përkeqësohen.Mikrofinancat përjetuan
pengesat e tyre të para serioze në nivelin global, dhe në disa vende u përballën me krizë të
plotë.Globalisht, pjesa e portofolit për të cilin pagesat janë më shumë se 30 ditë me vonesë, u
rrit nga 3% më 2007 në më shumë se 5% më 2009, duke reflektuar problemet e
mbipopullimit.Rritja e delikuencave shkoi së bashku me një rënie në fitimet e IMF-së dhe një
rënie të ndjeshme të ritmeve të rritjes së aseteve.
Ndërsa, fillimisht u supozua se problemet e industrisë ishin shkaktuar nga kriza financiare dhe
recesioni pasues, tani po del një konsensus se problemet ishin rrënjosur në një masë të madhe
brenda industrisë së mikrofinancës.Ndërsa qasja e komercializimit ishte e suksesshme në dhënien
e më shumë njerëzve në aksesin e shërbimet financiare, aspekti social i mikrofinancës u
neglizhua në disa raste.Përveç mikrokredisë tradicionale, d.m.th. financimit të sipërmarrësve të
vegjël dhe fillestarëve, mikrofinancat e sotme iu referohen shërbimeve të pagesave, llogarive të
kursimeve, sigurimeve dhe shërbimeve të tjera financiare që mund të ofrohen në shkallë të vogël.
Së bashku me një zgjerim të gamës së produkteve, baza e klientëve mikrofinancë dhe mënyrat e
shërbimit të tyre janë ndryshuar gjithashtu.Huadhënia është zëvendësuar gjithnjë e më shumë
nga kontraktimi individual, dhe IMF-të janë zgjeruar në zonat urbane dhe kanë filluar të synojnë
klientë më të pasur.Mikrofinanca rrënjët e saj i filloi në Bangladesh siçështë cekur dhe më lart,
ku eksperimentimi me mikrokreditë për të varfrit ruralë filloi në vitet 1970. Nga atje, koncepti u
përhap në të gjithë globin.Sot, shumica e huamarrësve është e përhapur në rajonin e Azisë Jugore
rurale dhe rajonit të Azisë Lindore dhe Paqësorit (EAP). Me kalimin e kohës, mikrofinancat u
zgjeruan gjithashtu në Amerikën Latine dhe Karaibet (LAC), në Europën Lindore dhe Azinë
Qendrore (EECA) dhe në Afrikën Nën-Sahariane (Afrika e Jugut). Si dhe madhësia mesatare e
kredisë është përgjithësisht më e madhe në rajonet e fundit, krahasuar meAzinë Jugore dhe Azinë
Lindore dhe Paqësorin, sesa në vendin ku mikrofinanca ka rrënjët e saj.
Zgjerimi i mikrofinancës u shoqërua gjithashtu nga një zhvendosje nga grupi në kreditimin
individual.Për arsye se huadhënia në grupe është më e vështirë për t'u zbatuar në zonat urbane,
dhe huamarrësit më të pasur preferojnë kontrata individuale, huamarrja individuale përdoret
kryesisht në këto raste.Ndërsa pjesa e huazimit në grupe mbetet më e larta në Azinë Jugore,
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ndërsa huadhënia individuale ka qenë prej kohësh më e lartë në pjesën më të madhe të Amerikës
Latine dhe Europës Lindore.

2.4. Mikrofinanca në Europë
Mikrokredia në BE nënkupton hua më të vogla se 25,000 EUR për sipërmarrësit (zakonisht
mikro-ndërmarrjet), për ndërmarrjet e ekonomisë sociale, për punonjësit që dëshirojnë të
vetëpunësohen, për njerëzit që punojnë në ekonominë informale dhe për të papunët, si dhe të
tjerët që jetojnë në varfëri, të cilët nuk konsiderohen të bankueshëm dhe për këtë arsye u mungon
qasja në burimet tradicionale të kapitalit.Përjashtimi financiar nga bankat komerciale nëEuropën
Perëndimore shpesh përqendrohet në mesin e njerëzve që vuajnë nga varfëria dhe margjinalizmi
social, por gjithashtu dhe nëEuropën Lindore përjashtimi nga shërbimet tradicionale bankare
përbën një pengesë të madhe për fillimin e aktiviteteve të reja të biznesit. Zakonisht mikrokredia
mesatare nëEuropëështë e vogël, por në rritje. Në vitin 2007, mesatarja e mikrokredisë në BE
ishte rreth 11 mijë euro, krahasuar me vitet 2005 që ishte 7,700 euro. Por ekzistojnë variacione të
mëdha nga vendi në vend në BE (Kraemer-Eis, Helmut dhe Conforti, Alessio,2009).Mikrokredia
në BE konsiderohet dhe si mjet politik me kosto efektive, ku kostoja mesatare e mbështetjes për
skemat e mikrokredisë në Europëështë më pak se 5,000 EUR.Si objektivë e mikrofinancës në BE
është krijimi ose zgjerimi i aktiviteteve që krijojnë të ardhura ose ndërmarrje mikro ku zakonisht
nevoja kryesore për huamarrësit është kapitali qarkullues. Sa u përket kredive, ato veprojnë si
katalizator për të përmirësuar kapacitetin prodhues, prandaj dhe është e rëndësishme që
huamarrësit që marrin kredi t’i përdorin në mënyrë produktive, pra të zhvillojnë kuadrin
prodhues të tregut.Për më tepër, mikrofinancimi u referohet të “varfërve aktivë”, të cilët
dëshmojnë se janë teknikisht të aftë dhe sipërmarrës për të qenë në gjendje të drejtojnë në
mënyrë autonome një aktivitet ekonomik dhe për të gjeneruar një fluks parash (ripagimi i
borxhit/kursime/investime). Ndonjëherë, mikrofinancimi referohet dhe si një mjet për të
përmirësuar inovacionin dhe rritjen e qëndrueshme ekonomike. Sidoqoftë, në këtë fushë,
potenciali është mjaft i kufizuar. Mikrofinancat janë në gjendje të rrisin punësimin dhe pasurinë,
por zakonisht huamarrësit përdorin kreditë e tyre për të krijuar ndërmarrje që bëjnë atë që bëjnë
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edhe të tjerët – shpesh në zona ku ka ekonomi të kufizuar të shkallës (të ashtuquajturat "firma
replikuese").
NëEuropë shohim se sektori i mikrofinancës është ende i ri, për më tepër shumica e
aktorëve janë shumë të vegjël, shumica e organizatave nuk japin më shumë se 100 kredi në vit;
gati 70% e huadhënësve të mikrofinancës punësojnë më pak se 5 persona në programin e tyre të
mikrofinancës. Në përgjithësi, në Europë nuk ka një model të përbashkët biznesi mikrofinanciar
dhe ekzistojnë lloje tëndryshme të aktorëve të mikrofinancës, shumica e të cilave janë OJQ
jashtë sistemit bankar zyrtar;OJQ- të: 28%, Fondacionet: 26%, Institucionet publike: 17%.Pjesa
tjetër (28%) përbëhet nga banka, banka kursimi dhe institucione të tjera kredie (shifra të bazuara
në sondazhin e EMN-së).Organizatat e kreditit mund të ndahen në 2 grupe:
1) Organizatat, aktiviteti kryesor i të cilave është dhënia e mikrokredive (35% e të gjithë
pjesëmarrësve);
2) Organizata te të cilat mikrofinancaështë vetëm një aktivitet anësor(për 46% të pjesëmarrësve
përfaqëson më pak se 25% të aktivitetit të tyre, dhe për 61% më pak se 50%) (Kraemer-Eis,
Helmut dhe Conforti, Alessio,2009).
Duke parë modelet e biznesit të mikrofinancave në Europën Perëndimore, mund të dallojmë 4
lloje kryesore: OJQ-të, institucionet me një qasje të drejtuar nga mikrofinancat - shpesh ato
ofrojnë mbështetje biznesi. Shembuj tipikë janë: ADIE (Francë), ANDC (Portugali), Aspire
(Irlanda e Veriut, Mbretëria e Bashkuar), ose Street UK (Mbretëria e Bashkuar) - OJQ-të me një
qasje të drejtuar nga synimet; OJQ-të, të cilat u shërbenin grupeve specifike të synuara (p.sh. të
papunët, përfituesit e përfitimeve të mirëqenies, migrantët) filluan të ofrojnë shërbime
financiare.Shembuj janë Fondi Mikroloan i Qytetit të Hamburgut (Gjermani) ose Weetu ( MB),
Programet e mbështetjes të iniciuara në institucionet ekzistuese dhe bankat e zhvillimit:
institucionet ekzistuese ose bankat e zhvillimit përfshijnë programe mbështetëse për mikro dhe
ndërmarrjet e vogla. Shembuj janë Finnvera (Finlandë), KfW (Gjermani), BDPME (Francë) ose
ICO (Spanjë), Njësitë (ose pjesët) e specializuara të bankave: ky është ende një zhvillim
relativisht i ri në Spanjë (p.sh. Microbank La Caixa).
Institucionet mikrofinanciare (IMF) më të mëdhat në Europë janë aktualisht Adie (Francë),
Finnvera (Finlandë) dhe Fundusz Mikro (Poloni). Adie u krijua nga vullnetarë dhe punon në
partneritet me bankat, Finnvera u krijua me iniciativën e shtetit finlandez dhe Fundusz Mikro
përmes marrjes së fondeve të jashtëzakonshme nga USAID si ndihmë fillestare.
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Shpesh ekziston një proces transformimi për IMF-të: ata fillojnë si OJQ dhe financojnë biznesin
e tyre përmes dhurimeve dhe/ose parave publike. Dhe me kalimin e kohës ato "rriten" drejt
institucioneve zyrtare financiare dhe subjekteve të rregulluara (Dieckmann, Raimar 2007).
Në vendet e Europës Perëndimore (d.m.th. Spanja, Gjermania, Britania e Madhe dhe Italia),
mikrofinancimi ka një fokus të fortë në përfshirjen sociale dhe i kushton vëmendje të kufizuar
përfitimit të saj, ndërsa në Europën Lindore ka një prani më të madhe të ndërmjetësve tregtarë.
Sipas studimeve të tregut të përgatitura nga EMN në emër të EIF-it, sfida kryesore për IMF-të në
BE është zhvillimi dhe mirëmbajtja e një modeli financimi fleksibël dhe të qëndrueshëm për
operacionet e mikrofinancës që i lejon ata të realizojnë qasjen e tyre individuale drejt sigurimit të
mikrokredisë (grupe të synuara, objektivat), si dhe për të zgjeruar portofolin e tyre dhe për të
zhvilluar kapacitetin e tyre institucional.

2.4.1Performanca dhe faktorët e performancës financiare
Matja e performancës konsiderohet një parim themelor i menaxhimit të organizatës, meqenëse
identifikon mangësitë aktuale të veprimtarisë ekonomike e krahasuar me atë të planifikuar apo të
dëshiruar. Përzgjedhja me kujdes e faktorëve kryesorë të performancës identifikon saktësisht se
ku duhet marrë masa për të përmirësuar këtë performancë (Karunakaran, 2005). Numri i
faktorëve kryesorë të performancës (TKP) nuk kufizohet në dy ose tre faktorë për organizatë,
përkundrazi ata mund të jenë më shumë se kaq, të cilët së bashku mbështesin qëllimin e
përgjithshëm të organizatës (O’Neill, 2006). Ekzistojnë argumente të shumta mbi vlerësimin e
performancës së institucioneve mikrofinanciare. Në studimin e tyre, Luzzi dhe Weber (2006)
theksojnë se matja e performancës së institucioneve mikrofinanciare nuk është detyrë e
parëndësishme, pasi duke matur qëndrueshmërinë financiare të një institucioni, do të ofrohet një
karakteristikë e saj. Është vënë re se në rastin e matjes së performancës së institucioneve
mikrofinanciare, rezultatet janë të ndryshme, pasi ato kanë stade zhvillimi të ndryshme në vende
të ndryshme të botës.Ndryshe, në dokumentin e Rosenberg-ut (2009), duke mos i numëruar të
gjithë faktorët që mund të përdoren, paraqiten ata më të rëndësishmit për të matur performancën,
siç janë faktorët: Gjerësia e shtrirjes – tregon se sa klientë janë shërbyer; Thellësia e shtrirjes –
paraqet nivelin e përfshirjes së klientëve të varfër; shlyerja e kredisë (cilësia e portofolit) –
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paraqet raportin e kredisë së shlyer ndaj kredisë totale të akorduar;Qëndrueshmëria financiare –
tregon nëse IMF-ja është mjaftueshëm fitimprurëse për të ruajtur dhe për të zgjeruar shërbimet e
saj, duke mos vazhduar me “injektime” të subvencioneve; dhe, Efikasiteti – që pasqyron se sa
mirë IMF-të menaxhojnë dhe kontrollojnë kostot e tyre operative.
Autorë të ndryshëm kanë identifikuar faktorë të cilët janë vlerësuar si përcaktues të performancës
financiare të IMF-ve në vende të ndryshme. Ata janë përdorur në shumicën e rasteve për të
vlerësuar ndikimin në vetëqëndrueshmërinë operative, vetëqëndrueshmërinë financiare,
përfitueshmërinë, shtrirjen, efikasitetin ose produktivitetin e institucioneve mikrofinanciare etj.
Ndërsa sa i përket mënyrëssë menaxhimit të problemeve, të cilat lidhen me qasjen ndaj të
varfërve, Zeller dhe Meyer (2002), përmes teorisë së ashtuquajtur “Trekëndëshi kritik i
mikrofinancës“, paraqesin rëndësinë e një IMF-je që ajo të jetë e suksesshme.

Figura1. Trekëndëshi kritik i mikrofinancës

Burimi: Zeller dhe Mayer (2002).

Kështu, skematikisht përmes tre brinjëve të trekëndëshit, paraqitet shtrirja te të varfrit (outreach),
qëndrueshmëria financiare dhe ndikimi i mikrofinancës, e cila në mënyrë figurative është
paraqitur më poshtë në figurën 3, të përshtatur për punimin, marrë nga Zeller dhe Mayer (2002).
Lidhja e fortë e këtyre faktorëve kërkon menaxhim të mirë, me qëllim që një institucion
mikrofinanciar të jetë i suksesshëm.
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2.5.Situata ekonomike në Kosovë
Nën administrim të ish-Jugosllavisë, në njërën anë, dhe nga dobësimi i ekonomisë dhe sistemit
financiar gjatë konfliktit të vitit 1998-1999, në anën tjetër, Kosova trashëgoi infrastrukturë të
shkatërruar bankare. Megjithatë, pas përfundimit të luftës, në qershor të vitit 1999 dhe pas
shpalljes së pavarësisë në vitin 2008, në Kosovë filloi faza e rindërtimit dhe zhvillimit të sistemit
bankar. Rindërtimi dhe zhvillimi i Kosovës së pasluftës u mbështet nga një numër i
konsiderueshëm donatorësh. Komisioni Europian dhe Banka Botërore ishin udhëheqës në
organizimin e përpjekjeve ndërkombëtare për ndihmë ekonomike, duke përfshirë edhe Shtetet e
Bashkuara, si donator kryesor.Kosova, si pjesë përbërëse e integrimeve ekonomike të Europës
Juglindore, të cilat ofrojnë mundësitë e zgjerimit të tregut në një hapësirë mjaft të gjerë,
vlerësohet vend atraktiv me mundësi investimi për secilin investitor në sektorë të ndryshëm,
duke pasur parasysh se: taksat janë të ulëta krahasuar me shtetet fqinje, sistemi tatimor është
jashtëzakonisht i thjeshtë, procedura të thjeshta dhe të shpejta për regjistrim e bizneseve (brenda
3 ditëve), sistemi i sigurt bankar,monedha zyrtare në Kosovë është euro, që eliminon rrezikun në
eurozonë.Kosova është një ekonomi e vogël, e euroizuar në mënyrë të njëanshme, e
karakterizuar nga papunësia e lartë, informaliteti i gjerë dhe prodhimi i ngushtë dhe baza e
eksportit që rezulton në një deficit të madh tregtar – financuar kryesisht nga fluksi i madh dhe në
rritje i dërgesave të parave. Ndërsa rritja relativisht e lartë ekonomike po ndihmon në
përmirësimin e standardeve të jetesës, Kosova po mbetet një nga vendet më të varfra të Europës.
Rritja reale e PBB-së ka një mesatare prej rreth 4për qind në vit që nga viti 2016, një
performancë relativisht e fortë krahasuar me shtetet fqinje të Ballkanit Perëndimor të Kosovës.
Rritja ka vazhduar 4.1 përqind, duke udhëhequr investime të forta, rritje të eksportit dhe hyrje të
larta të dërgesave. Ndërsa papunësia mbetet më e larta në Europë, pak më shumë se 30 për qind,
veçanërisht te të rinjtë (50 përqind). Kuadri i politikave është përmirësuar në mënyrë të
konsiderueshme. Deficiti fiskal është mbajtur shumë poshtë tavanit të rregullit fiskal të PBB-së 2
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për qind, pavarësisht presioneve të shpenzimeve, dhe bilancet e bankave qeveritare janë mbi
nivelin minimal të 4.5 për qind të PBB-së.

Tabela1. Kosova, 2019
Kosovo
Population, million
GDP, current US$ billion
GDP per capita, current US$
Life Expectancy at Birth, years

2019
1.8
8.0
4,458
71.9
Burimi: WORLD BANK, 2020

Nën supozimin e një ritmi gradual të përpjekjeve të reformës, rritja afatmesme parashikohet në 4
për qind, e nxitur kryesisht nga konsumi privat dhe investimet, me eksportet (kryesisht
mineralet) që japin një kontribut në rritje, por ende relativisht të vogël. Arritja e objektivit të
autoriteteve për rritje të qëndrueshme më lart 5 për qind dhe konvergjenca e përshpejtuar e të
ardhurave me BE - PBB për frymë në terma PPP ishte vetëm 20 për qind e mesatares së BEsëmë 2016 – do të kërkojë reforma më të shpejta për të adresuar pengesat kryesore në klimën e
biznesit të Kosovës dhe për të mbyllur boshllëqet fizike dhe kapitale njerëzore. Me rritjen e
ekonomisë me potencialin e saj aktual, inflacioni parashikohet të mbetet pak mbi mesataren e
zonës së euros prej 1.8 për qind gjatë gjithë periudhës së parashikimit, duke reflektuar fitimet e
produktivitetit. Deficiti tregtar pritet të mbetet i madh, megjithëse është në një rrugë në rënie,
ndërkohë që financohet kryesisht nga huatë që nuk krijojnë borxhe, përkatësisht remitancat. Edhe
duke supozuar një shkallëzim të investimeve publike të financuara nga donatorët për të
zvogëluar hendekun e infrastrukturës, borxhi ndaj PBB-së parashikohet të rritet mesatarisht gjatë
viteve të ardhshme, por do të mbetet nën pragun prej 30 përqind.

Bankat mbeten të shëndetshme dhe rritja e kredisë është rritur. Sa i përket inflacionit, mbetet i
dobët dhe megjithëse pritet të rritet në 1.5 për qind (kryesisht i nxitur nga çmimet më të larta të
ushqimit dhe energjisë), inflacioni bazë është kthyer negativ për shkak të rënies së çmimeve të
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inputeve për disa konsolidime të patregtueshme dhe të sektorit të shitjes me pakicë duke
rezultuar në çmime më të ulëta.

2.5.1. Sektori mikrofinanciar në Kosovë
Institucionet mikrofinanciare kanë luajtur një rol shumë të rëndësishëm në Kosovë, veçanërisht
gjatë viteve të para të administrimit të UNMIK-ut, kur aktivitetet financiare si dhe ofruesit e
shërbimeve financiare ishin mjaft të kufizuara në praktikë për shkak të rrethanave të
jashtëzakonshme mbizotëruese. Duke pasur parasysh këtë fakt, nuk mund të jetë befasi që IMFtë u inkorporuan si organizata joqeveritare (OJQ) lokale, kryesisht duke përdorur fonde nga
donatorë të huaj, si mënyra më praktike dhe pothuajse e vetme në atë kohë për të mundësuar që
nëse në një masë të kufizuar dhe me dobësi të caktuara domethënëse, të cilat janë të lidhura në
mënyrë të pashmangshme nga natyra me këtë model, veçanërisht në atë që i referohet qeverisjes
së korporatave dhe kontrollit të këtyre institucioneve. Për fat të mirë, këto periudha tranzitore
dhe sigurisht të vështira kanë mbaruar praktikisht dhe tani ekziston një sistem i rregullt financiar
ku bankat mund të zhvillojnë aktivitetet e tyre financiare në një mënyrë të zakonshme.
Institucionet mikrofinanciare (IMF) në Kosovë e kanë filluar operimin menjëherë pas luftës, si
ndihmë financiare dhe programe të mikro-kreditimit në mbështetje të nismave të biznesit të
vogël në Kosovë. Kontributi i tyre ka qenë i rëndësishëm për të filluar rritjen ekonomike në
periudhën e pasluftës, kur sektori financiar ishte pothuajse inekzistent.
Në Kosovë, institucioni mikrofinanciar është i regjistruar si person juridik i organizuar ose si
OJQ sipas Ligjit për OJQ-të, ose si shoqëri aksionare sipas Ligjit për Shoqëritë Tregtare.
Aktiviteti primar është dhënia e kredive dhe ofrimi i një numri të kufizuar të shërbimeve
financiare për mikro dhe subjektet e vogla juridike, ekonomitë familjare me të hyra të ulëta dhe
personat me të hyra të ulëta. Institucionet mikrofinanciare, të cilat ishin regjistruar si Organizata
Joqeveritare (OJQ) të rregulluara nga Misioni i Kombeve të Bashkuara (UNMIK), filluan me
dhënie të kredive mikrofinanciare si produkt të vetëm (AMIK, 2010). Në mars 2008, UNMIK
aprovoi Rregulloren 2008/28 mbi Regjistrimin, Licencimin, Mbikëqyrjen dhe Rregullimin e
Institucioneve Mikrofinanciare, duke iu mundësuar në këtë mënyrë IMF-ve të transformohen në
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entitete “të licencuara” depozitë marrëse. IMF-të depozitë marrëse duhet të regjistrohen në
Ministrinë e Tregtisë dhe të Industrisë si Shoqëri Aksionarësh (SHA) ose Kompani me
Përgjegjësi të Kufizuar (SHPK). Rregullorja, po ashtu, parasheh një nen për IMF-të që nuk kanë
mundësi të plotësojnë kërkesat e kapitalit për institucione depozitë marrëse, që të bëhen
institucione të “regjistruara”. IMF-të e regjistruara mund të vazhdojnë funksionimin si OJQ,
duke dhënë kredi mikrofinanciare si produkt të vetëm, përderisa IMF-të e licencuara mund të
veprojnë si entitete komerciale dhe janë të lejuara që të mobilizojnë depozita nga publiku.
IMF-të mund të angazhohen edhe në aktivitete të tjera financiare, siç mund të përcaktohen nga
BQK-ja me rregullore ose urdhëresë. BQK-ja, po ashtu, mund ta ndalojë ose ta kufizojë çdo
institucion të regjistruar mikrofinanciar. Banka Qendrore është një bankë përgjegjëse për
stabilizimin e sistemit bankar dhe të politikave monetare të një vendi(BQK,2014). BQK-ja
rregullon rreth 120 institucione financiare, ku bëjnë pjesë dhjetë banka komerciale, 11
institucione mikrofinanciare (IMF), 18 institucione financiare jobankare (IFJB), 43 IFJB me
veprimtari për këmbimin e parave, 14 sigurues, 23 ndërmjetësues me sigurime, si dhe dy fonde
pensionale.
Pra në përgjithësi, këto institucione janë banka zhvillimore dhe investitorë me përgjegjësi
sociale, të cilët mbështesin aktivitete dhe sektorë të caktuar të ekonomive në zhvillim, të cilët
kontribuojnë për të përmirësuar standardet e jetesës së grupeve të margjinalizuara të shoqërisë.
Disa nga huadhënësit e njohur për IMF-të në Kosovë janë: BERZH, FMO, EFSE, Blue Orchard,
Symbiotics, OIKO Credit, Triple Jump etj.IMF-të janë financuar nga kredi komerciale, nga
institucione financiare ndërkombëtare me një normë interesi mes 6.5-9% në vit. Pjesa më e
madhe e IMF-ve në Kosovë kanë status të OJQ-së. Ato janë të licencuara si institucione
mikrofinanciare dhe mbikëqyren nga rregulloret e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës
(BQK). Roli i BQK-së është të sigurojë rregull, cilësi e besueshmëri financiare për të promovuar
stabilitetin financiar, për të mbrojtur konsumatorët dhe për të krijuar një sistem financiar në
mbështetje të zhvillimit ekonomik (Instituti Gap, 2019).IMF-të dorëzojnë pasqyrat financiare
vjetore të audituara te BQK-ja dhe raportet vjetore te zyra e OJQ-ve. Për më tepër, IMF-të
raportojnë në baza mujore dhe tremujore te BQK-ja.
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2.5.2.Asociacioni i Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës
Me qëllim që bizneset e vogla dhe sektori i mikrobiznesit në Kosovë të ketë mbështetje
financiare dhe lehtësime nga industria e mikrofinancës, grupi i IMF-ve vendosi tëthemelojë
shoqatën e quajtur Asociacioni i Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës(AMIK), anëtarë të të
cilit u bënë: Kreditimi Rural i Kosovës (KRK), BesëlidhjaMikrofinancë, Agjencia për
Financimin në Kosovë (AFK), FINCA – Kosovë dhe Programii Ndërmarrjeve të Kosovës
(KEP).Në këtë drejtim, nga autoritetet vendore kërkohej të sigurohet se qasja e mbikëqyrjes së
institucioneve mikrofinanciare të jetë në përputhje me rreziqet që ato paraqesin (FMN, 2013).
Aktivitetet e IMF-ve vazhduan të shtrihen kryesisht në tri regjionet më të mëdha në vend. Sipas
AMIK-ut (2016), IMF-të në Kosovë tregojnë tendencë të rritjes së aktiviteteve. Shtrirja e IMF-ve
është në tri rajone të mëdha si: Prishtina, e cila përfshin 54% të degëve, Peja 32% dhe Prizreni
15% të degëve të sektorit të mikrofinancës.
Madhësia e sektorit të mikrofinancës – Në Kosovë, sektori i mikrofinancës dominohet nga
kapitali i huaj, aktivet e të cilave përbëjnë 91.6 për qind të gjithsej aktiveve të sektorit (BQK,
2013). Rritja e nivelit të aktiveve ndikon në rritjen e efikasitetit, qëndrueshmërisë dhe të
ardhurave të institucionit mikrofinanciar. Në tregun vendor operojnë 20 institucione
mikrofinanciare, nga të cilat 12 kanë pronësi të huaj dhe përfaqësojnë 93.3për qind të gjithsej
aseteve të sektorit.Si pasojë e revokimit të regjistrimit të dy institucioneve mikrofinanciare
(Monego dhe IuteCredit), krahasuar me vitin e kaluar, numri i institucioneve mikrofinanciare
është zvogëluar në 20, si dhe niveli i koncentrimit të tregut është rritur.
Kredidhënia e IMF-ve– Institucionet mikrofinanciare në Kosovë, siç u theksua deri këtu, ofrojnë
shërbime të kredive, kryesisht për ekonomi familjare dhe biznese të vogla. Aktiviteti i kredive të
akorduara nga IMF-të sipas raporteve të BQK-së është i ndarë në 4 intervale: kreditë me vlerë
deri 5000 euro, kreditë 5001-10,000 euro, kreditë 10,001-25,000 euro dhe kreditë mbi 25,000
euro. Shumica e kredive të lëshuara nga IMF-të u takojnë kredive me vlera më të vogla, ato deri
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në 5000 euro, (BQK, 2012). Sipas BQK-së (2013), kategoria e kredive vazhdon ta dominojë
strukturën e aktiveve të sektorit mikrofinanciar, duke treguar pjesëmarrje prej 64.1 për qind.
Portofoli i kredisë përfshin të gjitha kreditë e akorduara nga IMF, pavarësisht nga produkti apo
lloji i klientit.

3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Ky punim do tëpërqendrohet te normat e interesit, tek institucionet mikrofinanciare që po
veprojnë në vendin tonë, si dhe sa janë të nevojshme këto institucione për ekonominë e Kosovës.
Studimi do të përqendrohet në aktivitetin e viteve të fundit të IMF-ve, veçanërisht te dy
institucionet Mongeo dhe IuteCredit, të cilat përfunduan me mbyllje, nga vendimi i marrë i
Bankës Qendore tëKosovës më 6 dhjetor tëvitit 2019.

Figura2. Deklarimi i problemit

Burimi:i përpunuar nga autori
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Diagrami i paraqiturspecifikon më së miri deklarimin e problemit të studimit, i cili fillon që nga
rritja e normës së interesit të IMF-ve, qe rezulton me fitimin më të lartë gjatë këtyre viteve te
mikroinstitucionet, deri te vendimi i BQK-sëpër revokimin e licencave të Monegos dhe
IuteCredit-it, dhe te faza finale e cila është ende në proces e sipër: vendimi i Arbitrazhit, i cili
mund tëketë pasojaedhe në stabilitetin ekonomik të vendit tonë.

3.1. Qëllimi dhe objektivat
Qëllimi kryesor i këtij punimi është hulumtimi mbi ecurinë e operimit të institucioneve
mikrofinanciare;si dhe përcaktimi i faktorëve që ndikuan në rritjen e normave të interesit gjatë
viteve 2018/2019 dhe në revokimin e licencave të IuteCredit-it dhe Monegos në Kosovë.

Ky punim synon të arrijë objektivat si më poshtë:
1. Të hulumtojë funksionimin financiar të institucioneve mikrofinanciare bazuar në
literaturën bashkëkohore.
2. Të analizojë ecurinë e rritjes së normave të interesit tek institucionet mikrofinanciare.
3. Të përcaktojë dhe të analizojë faktorët që ndikojnë në performancën financiare të IMF-ve
në Kosovë.
4. Të evidentojë ndikimin e BQK-së tek IMF-të.
5. Të evidentojë problemet e zhvilluara në revokimin e licencës së Monegos dhe IuteCreditit.

3.2. Pyetjet kërkimore
Ekziston një numër i madh i faktorëve që përdoren për të matur ndikimin në performancën
financiare. Megjithatë, jo të gjithë faktorët janë njësoj të rëndësishëm për rritjen e interesit të
normave financiare të IMF-ve dhe jo të gjithë ofrojnë rezultate të njëjta.Ky hulumtim do të
përcaktohet në veprimtarinë e IMF-ve gjatë viteve 2018/2019, si dhe në arsyet konkrete të rritjes
së normës së interesit, andaj njëra nga pyetjet kërkimore është:
1. Cilat ishin arsyet konkrete të rritjes së normave të interesit në vitin 2018-2019 tek IMF-të?
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Kjo pyetje vjen si rezultat i rritjes së normave të interesit, por në të njëjtën kohë dhe rritjes së
tregut të numrit të njerëzve dhe bizneseve që marrin kredi në këto institucione.
Sipas rezultateve të BQK-së, kontribuesi kryesor i fitimit të IMF-ve prej 2.3 milionë euro në
vitin 2018/2019 është kryesisht nga norma e interesit.
Pyetja e dytë e hulumtimit është:
2.Cilat janë arsyet dhe rezultati i revokimit të licensave të IuteCredit-it dhe Monegos?
Në këtë pjesë të hulumtimit do të fokusohemi në arsyet konkrete të vendimit të BQK-së, si dhe
në sqarimin e tërë procesittë kësaj situate, deri te revokimi i licencave.
A do të ndikojë ky vendim në stabilitetin ekonomik tëKosovës?
Cilat janë dëmet/përparësitë e këtij vendimi?
Të gjitha këto do të shtjellohen përmes intervistave, anketës dhe literaturës së shqyrtuar.
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4. METODOLOGJIA
Studimi bazohet në metodën cilësore, pasi të dhënat primare mblidhen përmes intervistave dhe
pyetësorit.Të dhënat cilësore i kam përmbledhur bazuar në realizimin e intervistave dhe të
bashkëbisedimeve përmes pyetësorit të ndërtuar me ekspertë të fushës bankare, të cilët kanë
pranuar të jenë pjesë e këtij kërkimi. Të dhëna janë mbledhur edhe përmes anketës së shpërndarë
te klientët e këtyre institucioneve, të cilët kanë pranuar të jenë pjesë e këtij kërkimi.
Hulumtimi është kryer duke përdorur intervista, të cilat janë realizuar ballë për ballë me individë,
të cilët kanë analizuar situatën e krijuar gjatë viteve të fundit tek institucionet
mikrofinanciare.Pyetjet ishin të hapura, gjë që lejoi më shumë bashkëveprim ndërmjet
intervistuesit dhe të intervistuarve.Ky proces ka pasur për qëllim të marrë perceptimin mbi
faktorët kryesorë dhe ndikimin e tyre në performancën financiare të IMF-ve gjatë viteve
2018/2019.
Punimi do të fokusohet më së shumti në arsyet konkrete të BQK-sëpër revokimine licencave të
IuteCredit-it dhe Monegos.Qasja me metodën sasiore na ndihmon në përdorimin e të dhënave
dytësore, pjesë e rëndësishme e këtij punimi.Të dhënat dytësore përbëhen nga sondazhe të kryera
nga të tjerët, libra, artikuj dhe të dhëna të tjera përkatëse, nga raportet vjetore të publikuara si ato
në faqe zyrtare nga Banka Qendrore e Kosovës (BQK) dhe Agjensioni i Institucioneve
Mikrofinanciare në Kosovë (AMIK).
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5. PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE

5.1.Performanca e IMF-ve
Në

Kosovë

këto institucione mikrofinanciare (IMF)

janë

të

regjistruara si organizata

joqeveritare, dhe sipas ligjit, OJQ-të kanë mision bamirës, por në realitet po cilësohet si përfitim
në mënyrë të paligjshme. Shumë nga këto institucione kanë lëshuar kredi me norma shumë të
larta të kredive, deri 25%, dhe duke mos paguar tatime për shtetin. Shuma e kredive të lëshuara
nga IMF-të në Kosovë ka arritur mbi 150 milionë euro, ndërsa përqindje e konsiderueshme e
këtyre kredive janë kredi për ndërmarrje. Bazuar në të dhënat e publikuara nga Asociacioni i
Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës, janë mbi 77 mijë huamarrës, të cilët u janë drejtuar
këtyre institucioneve. Zakonisht, kamatat e kredive që lëshohen nga IMF-të janë më të larta sesa
ato të bankave komerciale. Megjithatë, kreditë aprovohen pa hipoteka dhe kontrata shtesë, duke
anashkaluar kështu procedura të vështira burokratike. Institucionet e mikrofinancës përfaqësojnë
më pak se 1 për qind dhe pjesa tjetër janë institucione të tjera financiare jobankare. Gjatë kësaj
periudhe, institucionet mikrofinanicare u orientuan më shumë drejt kreditimit të ekonomive
familjare, megjithëse edhe kreditimi ndaj korporatave jofinanciare shënoi rritje. Konkretisht,
kreditë ndaj ekonomive familjare në qershor 2019 përfaqësuan 67.4% të gjithsej kredive të
sektorit mikrofinanciar dhe shënuan rritje vjetore prej 27.9%(BQK,2019).
Kreditë e ekonomive familjare me afat maturimi “mbi 2 deri në 5 vite” dominojnë strukturën e
këtyre kredive, me pjesëmarrje prej 49.3 % në qershor tëvitit 2019, mirëpo në vitin e fundit
vërehet një rritje e theksuar e kredive me afat maturimi “deri në 1vit”. Kjo vjen si rezultat i
ofrimit të kredive të shpejta (maksimumi deri në 1 vit) nga institucionet e reja mikrofinanciare, të
cilat janë licencuar në vitet e fundit.Funksionimi i mirë i sistemit financiar është një faktor i
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rëndësishëm për kanalizimin e fondeve në ekonomi në mënyrë efikase si një garanci e zhvillimit
ekonomik. Inkurajimi i konkurrencës në sistemin financiar është një faktor tjetër që kontribuon
në ofrimin e shërbimeve më të mira për klientët, ku është vërejtur se ka dallime në ofertat
(normat e interesit) e institucioneve financiare (IMF-ve) në vitet e fundit në tregun tonë.
Rritja e nivelit të aktiveve ndikon në rritjen e efikasitetit, qëndrueshmërisë dhe të ardhurave të
institucionit mikrofinanciar. Në vijim kemi tabelën, ku pasqyrohet rritja e vlerës së aktiveve
përgjatë vitit 2015 deri më 2019. Sipas të dhënave nga viti 2015 deri 2019, të paraqitura në
tabelën 2, pasqyrohet rritje e vlerës së aktiveve përgjatë viteve, e cila reflekton me ndryshime
midis kësaj periudhe. Për ndryshim nga viti 2015 deri në vitin 2019, shihet një rritje e aktiveve
nga 116,3 milionë euro në 309,1 milionë euro, por patjetër duhet përmendur që ka ndikuar dhe
rritja e IMF-ve në 20.Gjithashtu në vitin 2019 shihet një rritje vjetore prej 23.6%, një ngadalësim
të rritjes për herë të parë në pesëvitet e fundit që ka ndodhur në vendin tonë. Ndërsa në vitin
2018 shohim se asetet e sektorit arritën vlerën 250.0 milionë euro në dhjetor 2018, që
korrespondon me rritje vjetore prej 30.0 përqind. Vlera e aktiveve gjatë vitit 2016 tregon rritje
prej 19.7 milionë euro krahasuar me vitin 2015, gjë që tregon se IMF-të në Kosovë janë zgjeruar
me aktivitet të kredidhënies.

Tabela2. Rritja e aktiveve gjatëperiudhës 2015-2019

2015
Vlera e

116.3

2016
136.0

2017

2018

2019

192.4

250.0

309.1

28.6%

30.0%

23.6%

aktivëve (në
miliona euro)
Ndryshimi

24.8%

vjetor në %
Burimi: Përpunuar nga autori (të dhënat nga BQK,2019)
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Figura3. Trendi i aktiveve gjatë periudhës 2015-2019
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Burimi: Përpunuar nga autori (të dhënat nga BQK,2019)
Sipas rezultateve të tabelës, konkludojmë se sektori mikrofinanciar është në rritje të popullaritetit
në tregun e Kosovës, e cila siç duket gjatë këtyre viteve të fundit u karakterizua me
performancën më të mirë financiare në vitet e fundit, gjë që është reflektuar në rritjen e fitimit.
Veçanërisht gjatë vitit 2018, ku shohim se rritja e profitit ishte rezultat i rritjes më të lartë të të
hyrave ndonjëherë, kryesisht e ndikuar nga rritja e të hyrave nga interesi, sidomos kjo rritje është
ndikuar dhe nga IuteCredit dhe Monego, dy institucionet mikrofinanciare, të cilat jepnin hua me
interes deri në 236 për qind, sipas të dhënave të BQK-së.
Institucionet mikrofinanciare në Kosovë, siç u theksua deri këtu, ofrojnë shërbime të kredive,
kryesisht për ekonomi familjare dhe biznese të vogla. Aktiviteti i kredive të akorduara nga IMFtë sipas raporteve të BQK-së është i ndarë në 4 intervale: kreditë me vlerë deri 5000 euro; kreditë
5001-10,000 euro; kreditë 10,001-25,000 euro dhe kreditë mbi 25,000 euro. Shumica e kredive të
lëshuara nga IMF-të u takojnë kredive me vlera më të vogla, ato deri në 5000 euro. Portofoli i
kredisë përfshin të gjitha kreditë e akorduara nga IMF-të, pavarësisht nga produkti apo lloji i
klientit.Sipas BQK-së, në katër vitet e fundit, institucionet mikrofinanciare u orientuan më
shumë drejt kreditimit të ekonomive familjare, megjithëse edhe kreditimi ndaj korporatave
jofinanciare shënoi rritje të konsiderueshme.
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Tabela3. Trendi i kredive gjatë periudhës 2015-2019

Vlera e

2015

2016

2017

2018

2019

77.9

97.6

143.9

183.8

221.6

25.2%

32.1%

27.7%

20.5%

kredive
Ndryshimi
në %
Burimi: Përpunuar nga autori(të dhënat nga BQK, 2019)

Sipas tabelës së mësipërme, shohim se vlera e gjithsej kredive të sektorit mikrofinanciar më 2016
arriti në 97.6 milionë euro, që paraqet rritje të përshpejtuar vjetore prej 25.2për qind krahasuar
me vitin 2015. Përshpejtimi i rritjes së kreditimit mund t’i atribuohet rritjes së burimit të
financimit të institucioneve mikrofinanciare, kryesisht rritjes së financimit nga jashtë dhe
kapitalit vetanak të ndikuar nga rritja e fitimit të mbajtur. Shuma mesatare e kredisë së aprovuar,
shprehur si raport i gjithsej vlerës së kredive ndaj numrit të kredive, u ngrit në 2,661 euro në
krahasim me shumën prej 2,280 euro më 2015. Kjo u ndikua nga rritja më e shpejtë e vlerës së
aprovuar të kredive në krahasim me rritjen më të ngadalshme të numrit të kredive, gjë që mund
të sugjerojë për rritje të kapacitetit absorbues të huamarrësve.Vlera e gjithsej kredive të sektorit
mikrofinanciar më 2017 arriti në 143.9 milionë euro, që paraqet rritje të përshpejtuar vjetore prej
32.1për qind e që është e ngjashme me rritjen e vitit paraprak. Gjatë këtij viti përshpejtimi i
rritjes së kreditimit u mbështet nga rritja e burimit të financimit të institucioneve
mikrofinanciare, kryesisht nga sektori i jashtëm dhe nga rritja e kapitalit vetanak i ndikuar nga
fitimi i vitit dhe fitimi i mbajtur.Rritja më e shpejtë e vlerës së aprovuar të kredive krahas rritjes
së numrit të kredive, gjë që mund të sugjerojë për rritje të kapacitetit absorbues të huamarrësve.
Ky raport në mes gjithsej vlerës së kredive ndaj numrit të kredive, i cili pasqyron shumën
mesatare të kredisë së aprovuar, u ngrit në 2,966 euro në krahasim me shumën prej 2,764 euro
më 2016.Vlera e gjithsej kredive të sektorit mikrofinanciar në dhjetor 2018 arriti në 183.8milionë
euro, që paraqet një rritje vjetore prej 27.7për qind krahas rritjes prej 32.1 për qind në vitin e
kaluar. Ky është viti i katërt me radhë i rritjes dyshifrore të aktivitetit kreditues prej
institucioneve mikrofinanciare. Kjo rritje e theksuar e kreditimit u mbështet nga rritja e burimit
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të financimit të institucioneve mikrofinanciare, kryesisht nga sektori i jashtëm dhe nga rritja e
kapitalit vetanak i ndikuar nga fitimi i vitit dhe fitimi i mbajtur.Vlera e gjithsej kredive të sektorit
mikrofinanciar në vitin 2019 arriti në 221.6milionë euro, që paraqet një rritje vjetore prej 20.5
për qind krahas rritjes prej 27.7për qind në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Ky është viti i
pestë me radhë i rritjes dyshifrore të aktivitetit kreditues prej institucioneve mikrofinanciare.
Rritja e kreditimit u mbështet kryesisht prej rritjes së burimevetë financimit të institucioneve
mikrofinanciare (kryesisht nga sektori i jashtëm, dhe nga rritja e kapitalit vetanak ndikuar nga
fitimi i realizuar gjatëvitit dhe fitimi i mbajtur prej viteve të kaluara).

Figura4. Trendi i kredive gjatë periudhës 2015-2019
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Burimi: Tabela e përpunuar nga autori; bazuar në të dhënat e publikuara; Faqja zyrtare e BQKsë,2019 (Seritë kohore)
Bazuar në të dhënat e publikuara nga Asociacioni i Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës,
janë mbi 77 mijë huamarrës të cilët u janë drejtuar këtyre institucioneve gjatë këtyre viteve
(2018-2019), edhe pse kamatat e kredive që lëshohen nga IMF-të janë më të larta sesa ato të
bankave komerciale. Kjo rritje është rezultat i rritjes së kredive ndaj ekonomive familjare dhe
ndërmarrjeve të vogla. Vlerësohet se kredimarrës të shpeshtë janë edhe bujqit. Numri i
kënaqshëm i kredive për bujqësi në fshatra është rrjedhojë e kthimit në kohë të këtyre kredive,
pasi kreditë për bujqësinë janë kthyer në kohë.Megjithatë, kreditë janë aprovuar pa hipoteka dhe
kontrata shtesë, duke anashkaluar kështu procedura të vështira burokratike, të cilat janë
karakteristike për bankat komerciale. Përparësia më e madhe e këtyre mikroinstitucioneve është
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se ato po tërheqin klientë, të cilët nuk mund të marrin kredi në bankat komerciale, për shkak se
disa prej këtyre të fundit nuk ofrojnë fare kredi më të vogla se 5 mijë apo 10 mijë euro, duke
përjashtuar kështu nga kjo mundësi një masë të madhe të klientelës.
5.2.Rritja e mikrokredive në Kosovë gjatë viteve 2018-2019
Gjatë viteve të fundit faktorët e fitueshmërisë treguan dinamikë të përmirësimit nëpër vite. Kjo
tregon tendencën e institucioneve mikrofinanciare në Kosovë, përrritje të aftësive për të krijuar
fitim nga aktivitetet që ato zhvillojnë.Për shkak të disa përparësive që ofrojnë institucionet
mikrofinanciare (IMF) krahasuar me bankat komerciale, numri i njerëzve dhe bizneseve që
marrin kredi në këto institucione është në rritje.Shuma e kredive të lëshuara nga IMF-të në
Kosovë sipas raportit të AMIK-ut të vitit 2019, duke përfshirë tetë mikroinstitucionet ka arritur
në 14,332,673 euro.
Tabela 4. Raporti mujor i sektorit deri më 31 maj 2019
Krahasimi i matriksave:

Total

Gjithsej portfolio i kredive (aktive)

175,439,122

Gjithsej nr. i kredive (aktive)

87,424

Gjithsej nr. i huamarrësve (aktive)

84,406

R14: Mesatarja e madhësisë së kredive (aktive)

2,079

Vlera e kredive të shpërndara

14,332,673

Nr. i kredive të shpërndara

6,093

R15: Mesatarja e kredive të shpërndara

2,352

Burimi: AMIK,2019.
Sektori mikrofinanciar në Kosovë ka vazhduar me rritje edhe gjatë muajit maj 2019. Shuma e
kredive aktive arriti vlerën 175 milionë euro të shpërndara në 84 mijë klientë.Sipas Raportit
mujor të Anëtarëve të AMIK-ut, këto janë të dhënat kryesore që prezantojnë sektorin deri më
31 maj 2019:
•

Gjithsej portfolio e kredive (aktive): 175 milionëeuro;

•

Gjithsej numri i huamarrësve (aktive): 84,406;

•

Mesatarja e madhësisë së kredive (aktive): 2,079;
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•

Vlera e kredive të reja të shpërndara: 14.3 milionëeuro;

•

Gjithsej numri i të punësuarve: 1021;

•

Gjithsej numri i degëve: 118 (AMIK, 2019).

Sa i përket aktivitetit të sektorit mikrofinanciar, asetet shënuan rritje të konsiderueshme në vitin
2019, por ritmi i rritjes u ngadalësua për herë të parë në pesë vitet e fundit. Zgjerimi i aktivitetit
kryesisht bazohet në financim të aktivitetit kredidhënës dhe lizingjeve. Financimi i tyre vazhdon
të mbështetet kryesisht nga huazimet prej sektorit të jashtëm, dhe në masë më të vogël nga
kapitali vetanak. Në vitin në vijim, përhapja e pandemisë Covid-19 pritet të ndikojë në ritmin e
rritjes së sektorit financiar përmes zvogëlimit të portfolios kreditore për ndërmarrjet edhe
ekonomitë familjare, si rezultat i rritjes së rrezikut në realizimin e të ardhurave. Efektet negative
të pandemisë dhe krizës ekonomike të shkaktuar si pasojë, pritet të shfaqen edhe në cilësinë e
portfolios kreditore(BQK,2020). Asetet e sektorit arritën vlerën prej 309.1 milionë euro në vitin
2019, që korrespondon me rritje vjetore prej 23.6 për qind, një ngadalësim të rritjes për herë të
parë në pesëvitet e fundit. Kreditë përbëjnë 71.7për qind të gjithsej aseteve të sektorit.Kategoria
e dytë më e rëndësishme për nga pesha janë lizingjet me pjesëmarrje prej 17.0 përqind. Vlera e
gjithsej kredive të sektorit mikrofinanciar në vitin 2019 arriti në 221.6milionë euro, që paraqet
një rritje vjetore prej 20.5 për qind krahas rritjes prej 27.7për qind në periudhën e njëjtë të vitit të
kaluar. Rritja e kreditimit u mbështet kryesisht prej rritjes së burimeve të financimit të
institucioneve mikrofinanciare (kryesisht nga sektori i jashtëm, dhe nga rritja e kapitalit vetanak
ndikuar nga fitimi i realizuar gjatë vitit dhe fitimi i mbajtur prej viteve të kaluara). Norma
mesatare e interesit në kreditë e sektorit mikrofinanciar shënoi rënie të lehtë, duke zbritur në 20.5
për qind në fund të vitit 2019. Me rënie të normës mesatare të interesit në kredi u karakterizua
sektori i ekonomive familjare, kurse normat e interesit në kredi për korporatat jofinanciare
shënuan rritje.
Tabela 5. Vlera e kredive të shlyera të institucioneve mikrofinanciare

AF

FINC

KosIn

KEPTr KGM

K

A

vest

ust

AMF

KRK

QE

STAR

LI

T

Total

M

29

Nr.portfoliev
e të kredive

33,30
0,370

Vlera

72,93

45,0
27,6
26
184,

ekredive të

6

578

0.2%

0.4

3,102,3 45,813,
59
879

6,697,1
39

28,987

0

94,165

37,940,
011
0

934,
403

2,623,
336

175,439,
122

0

115,36

496,031

5

shlyerjes
Treguesit e
shlyerjes

0.9%

0.2%

0.0%

0.0%

%

0.0

4.4%

0.3%

%

Burimi: AMIK, 2019.
Në tabelën e mësipërme shohim vlerat e kredive të shlyera për tetë institucionet në fjalë,vlerat e
kredive të shlyerjes për secilin institucion, të cilat rezultojnë me një shifër të vogël të kthimit të
kredive që vlejnë për vitin 2019.Kjo rezulton me një gjendje të pafavorshme për këto
institucione, por këto rezultate vijojnë nga shumë indikatorë siç janë gjendja e papunësisë dhe
varfërisë.Papunësia në Kosovë vazhdon të mbetet në një nivel tejet të lartë. Megjithatë, të dhënat
për papunësinë të publikuara nga Agjencia e Statistikave të Kosovës bëjnë të ditur se shkalla e
papunësisë në Kosovë është 29.6 për qind (ASK, 2019). Ndërsa ende vazhdojmë të jemi vendi
më i varfër në Europën Juglindore, ku 34% e popullsisë jetojnë në varfëri absolute, dhe 12%
jetojnë në varfëri ekstreme.Në të gjitha ekonomitë, bankat ofrojnë një burim kritik të financimit,
ndërsa IMF-të përqendrohen në sigurimin e kredisë për të varfrit që nuk kanë qasje në bankat
komerciale, në mënyrë që të zvogëlojnë varfërinë dhe të ndihmojnë të varfrit në krijimin e
bizneseve të tyre që të gjenerojnë të ardhura.
Figura5. Asetet e sektorit mikrofinanciar
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Burimi: BQK, 2020, të përpunuara nga autori

Gjatë vitit 2018, mikrofinancimi i aktiveve të sektorit arriti në 250.0 milionë euro dhe regjistroi
një rritje vjetore prej 30.0 për qind.Mikrofinancimi i rritjes së aseteve sektoriale në 2018
kryesisht iu atribuua rritjes së huave bruto, aktivitet që financohet kryesisht nga huamarrja e
sektorit të jashtëm.Mikrofinanca e strukturës së aseteve sektoriale vazhdon të mbizotërohet nga
huatë bruto (73.5 përqind), e ndjekur nga lizingjet(15.2 përqind). Nëse bëjmë krahasimin me
vitin 2018 dhe 2019, shohim se pika kulminante e aseteve të rritjes së mikroinstitucioneve ka
qenë në vitin 2019 me një rritje deri në 30%, rritje e theksuar e kredive me afat maturimi “deri në
1 vit”.Kjo vjen si rezultat i ofrimit të kredive të shpejta (maksimumi deri në 1 vit) nga
institucionet e reja mikrofinanciare, të cilave edhe iu revokuan licencat në vitin e fundit.

Figura6. Kreditë e sektorëve mikrofinanciarë
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Burimi: BQK, 2020, të përpunuara nga autori
Aktiviteti i huadhënies së sektorit mikrofinanciar në vitin 2018 shënoi një rritje vjetore prej 27.7
për qind, ku vlera e kredive arriti në 183.8 milionë.Dinamika e aktivitetit të huadhënies së
sektorit kryesisht pasqyroi ecurinë pozitive të kreditimit të sektorit për familjet, si një
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pjesëmarrje prej 66.0 për qind e gjithsej kredisë për sektorin. Kreditë për individë regjistruan një
rritje vjetore prej 31.7 për qind duke arritur në 121.4 milionë euro. Vlera e gjithsej kredive të
sektorit mikrofinanciar në vitin 2019 arriti në 221.6milionë euro, që paraqet një rritje vjetore prej
20.5për qind krahas rritjes prej 27.7për qind në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Ky është
viti i pestë me radhë i rritjes dyshifrore të aktivitetit kreditues prej institucioneve
mikrofinanciare.

Figura7. Norma mesatare e interesit në kredi të sektorit mikrofinanciar
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Tabela 6. Normat e interesit 2018-2019
Normat e interesit

Viti 2018

Viti 2019

Ekonomitë familjare
Korporatat jofinanciare
Sektori i bujqësisë
Sektori i shërbimeve
Sektori i industrisë

22.5%
18.1%
20.8%
14.6%
22.8%

21.5%
19.1%
20.3%
16.7%
21.4%

Burimi:Tabela e përpunuar nga autori; bazuar në të dhënat e publikuara: Faqja zyrtare e BQKsë,2019 (Seritë kohore)
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Sau përket kredive për ndërmarrjet, norma mesatare e interesit ishte në rënie për të gjithë
sektorët.Sektori i shërbimeve rezultoi të ketë normën më të ulët të interesit për huatë, për më
tepër shënoi edhe rënien më të madhe me 2.1 përqind.Ndërsa, huatë për sektorin e industrisë
vazhduan të kishin normën më të lartë të interesit për hua, megjithëse u ulën me 1.4 pikë
përqindje krahasuar me vitin e kaluar. Por duke marrë parasysh të ardhurat shumë të ulëta për
kokë banori (4 220 euro në Kosovë) normat e interesit nga 21.5% në familjesektori ose 21.4% në
industri është mënyrë shumë e lartë dhe e padurueshme e financimit. Me gjithë rritjen e qasjes në
shërbime financiare të ofruara nga IMF-të, mbetet e diskutueshme nëse mund të arrihet një
qëndrueshmëri financiare, duke marrë parasysh numrin e madh të njerëzve të varfër për t’i
shërbyer, të cilët nuk janë në gjendje për të paguar normë të lartë të interesit, kosto të lartë të
transaksionit dhe të ofrojnë kolateral si garanci. Sipas Rahmanit dhe Mazlanit(2014), Acclassatos(2008), norma e lartë e interesit nuk i mbron bizneset e vogla, por u krijon dëme institucioneve
mikrofinanciare. Në këtë drejtim, institucionet janë ato të cilat duhet të ofrojnë çmime reale për
të qenë të qëndrueshme, në njërën anë për të mbrojtur huamarrësin dhe, në anën tjetër, që të
nxisin konkurrencë midis IMF-ve duke ofruar transparencë mbi normat e interesit.Sipas
raporteve vjetore të BQK-së, mbi normat e interesit të lëshuara nga institucionet mikrofinanciare,
këto norma karakterizohen me nivel relativisht të lartë krahasuar me normat mesatare në kreditë
e lëshuara nga bankat tregtare. Faktorët që ndikojnë në këto norma të larta konsiderohen IMF-të
që nuk kanë të drejtën e pranimit të depozitave nga qytetarët dhe, në këtë drejtim, ato kërkojnë
fonde të tjera financuese shpesh të huazuara. Nga shqyrtimi i raporteve të Bankës Qendrore të
Kosovës, normat mesatare të kredive të lëshuara nga institucionet mikrofinanciare mbesin më të
larta se ato që ofrohen nga sektori bankar, ku përfshihen normat e interesit për kreditë ndaj
ekonomive familjare dhe normat e interesit në kreditë ndaj ndërmarrjeve. Sipas theksit të vënë
nga një përfaqësues i institucioneve dhe atij të shoqatave të sektorit të mikrofinancës, duket se
normat e interesit janë të krahasueshme me normat e interesit të IMF-ve të tjera në vende fqinje,
duke vënë në pah se janë më të larta se vendet e tjera në Europë.
5.3.Krahasimi i normave të interesit me vendet ballkanike
Normat e interesit për kreditë nga IMF-të janë dukshëm më të larta në terma absolutë sesa ato
korrespondente nga bankat komerciale (mesatarja e normës së interesit të IMF-ve 22.3%, norma
mesatare e interesit të bankave komerciale 7.7%).Sidoqoftë, nuk është aq e qartë nëse normat e
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interesit të IMF-ve janë të larta, duke marrë parasysh rrethanat specifike të tij për sa i përket llojit
të klientelës dhe operacioneve të huadhënies, që mund të nënkuptojnë rrezik më të lartë të
kredisë;Kostoja e financimit për IMF-të, të cilët nuk kanë të njëjtën qasje në depozita realtivisht
të lira si bankat;Shuma relativisht e ulët e kredive, e cila mund të shkaktojë shpenzime më të
larta operacionale.
Për të adresuar situatën e normave të larta të interesit, më së miri e shohim përmes një analize
krahasuese me vendet e afërta, pra të rajonit: Shqipëria, Maqedonia e veriut, Bosnja dhe
Hercegovina, Serbia dhe Mali i Zi.

Në tabelën vijuese paraqesim treguesit kryesorë makroekonomikë të vendeve të Ballkanit
Perëndimor.
Tabela 7. Treguesit kryesorë makroekonomikë
Indikatori

Shqipëria

Kosova

Maqedonia

Mali i Zi

Serbia

9.994

Bosnja dhe
Hercegovina
13.938

PBB. Produkti
i Brendshëm
Bruto (Miliona
EUR)
Popullsia
PBB per
kapital (EUR)
Norma e
inflacionit
Kursi i
këmbimit
Ndryshimi i
kursit të
këmbimit
Norma e
papunësisë
Shkalla e
papunësisë së
të rinjve
Shkalla e
varfërisë
bilanci tregtar
(% PBB-së)
Borxhi publik
(% PBB-së)
bilanci fiskal
(% të PBB-së)

5.518

8.530

3.458

32.409

2.9
3.435

3.8
3.642

1.8
3.065

2.1
4.126

0.62
5.561

7.2
4.524

1.6%

-0.9%

0.4%

-0.3%

-0.7%

2.1%

140.14

1.95583

n/a

-0.1%

n/a

120.6

0.0%

0.0%

n/a

-0.1%

n/a

5.5%

17.5%

27.9%

35.3%

28.0%

18.0%

22.2%

29.2%

57.5%

55.9%

50.8%

39.5%

49.5%

14.3%

17.9%

25%

24.2%

8.6%

-

-18.9%

-27.6%

-31.1%

-20.7%

-19.8%

-12.4%

70.2%

30.1%

10.6%

46.0%

59.9%

79.3%

-5.2%

-2.0%

-2.4%

-4.2%

-3.0%

-6.7%

Burimi: World economic Outlook.Të përpunuara nga autori
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Tabela 8. Ritmet e rritjes (2017-2021)
Shqipëria
Bosnja dhe
Hercegovina
Kosova
Maqedonia
Serbia
Ballkani
Perëndimor
EU 28

2017
3.8
3.2

2018
4.1
3.6

2019
2.9
3.1

2020
3.4
3.4

2021
3.6
3.3

4.2
0.2
2.0
2.6

3.8
2.7
4.2
3.9

4.0
3.1
3.3
3.2

4.2
2.8
3.9
3.6

4.1
2.7
4.0
3.8

2.5

2.0

1.4

1.3

1.4

Burimi: World economic outlook.Të përpunuara nga autori

Rritja në Ballkanin Perëndimor shihet qëështë ngadalësuar nga një nivel i lartë prej 3.9 për qind
më 2018 në 3.2 për qind më 2019 (tabela 2).Me përjashtim të Maqedonisë së Veriut, ku rritja ka
vazhduar pas një ngadalësimi të madh në 2017 dhe nëKosovë, ku pritet të mbetet me 4.0 për
qind, në pjesën tjetër të rajonit rritja ka qenë disi më e ulët se në vitin 2018.Rritja në Maqedoninë
e Veriut shihet se ka arritur të jetë 3.1 për qind, e nxitur nga investime më të larta.Në Kosovë
rritja është nxitur kryesisht nga konsumi dhe eksporti i shërbimeve.Ndërsa Serbia, ekonomia më
e madhe në rajon, ka rezultuar të rritet me 3.3 për qind më 2019, nga 4.2 për qind më 2018, pasi
konsumi më i lartë minohet nga kontributi negativ i eksporteve neto dhe ngadalësimi i rritjes së
investimeve.Në Shqipëri, edhe përkundër rritjes së fortë të konsumit, një rënie në prodhimin e
energjisë, ka rezultuar tëngadalësohet rritja në 2.9 përqind.Në Bosnjë dhe Hercegovinë, rritja në
vitin 2019 rrëshqiti në 3.1 për qind për shkak të kontributeve më të ulëta nga eksportet neto dhe
investimet.Në Malin e Zi, rritja e ekonomisë ka rezultuar në 3 për qind nga një lartësi prej 4.9 për
qind më 2018, pasi cikli i investimeve publike është ndërprerë.
Numri i bankave në secilin vend është mesatar deri i lartë, në raport me madhësinë e
popullsisë.Megjithatë, numri i institucioneve mikrofinanciare ndryshon shumë nga vendi.Bosnja
dhe Hercegovina dhe Kosova karakterizohen nga një sektor shumë konkurrues i institucionit
mikrofinanciar, ndërsa Serbia ka vetëm dy institucione mikrofinanciare.Serbia ka një sektor të
madh të lizigjeve, me 16 ndërmarrje.

Tabela 9. Krahasimi i normave të interesit të mikroinstitucioneve me vendet rajonale
Shtetet

Shqipëria

Maqedonia

Bosnja dhe

veriore

Hercegovina

Kosova

Mali i

Serbia

Zi

35

Norma e

-

8% dhe 10 %

22%

22.3%

20%-26%

20-26%

-

-

interesit
Numri i mikroinstitucioneve

32

-

25

20

Burimi:Përpunuar nga autori (të dhëna të mbledhura)
Sipas tabelës së mësipërme, shohim normat nominale të interesit aktual në mikrokredi për shtetet
rajonale, përpos Shqipërisë, për shkak të mungesës së informatave.Në Maqedoninëveriore janë
lizingjet, OJQ-të dhe kompanitë financiare, të cilat lejohen të disturbojnë bizneset dhe
mikrokreditë personale.Kreditë nuk janë të kufizuara me rregullore në shumën e tyre, por ato i
nënshtrohen politikës së brendshme të NBFI-së, dhe kapaciteti i normës së interesit për të gjitha
kreditë është e vendosur në 8 dhe 10% mbi nivelin e referencës për kreditë personale dhe të
biznesit, që përcaktohet nga Banka kombëtare e Republikës së Maqedonisë (Europian
Microfinance,2017).Në Bosnjë dhe Hercegovinë, normat nominale të interesit janë në intervalin
22%(American Economic Journal: Applied Economics 2015),një interval i ngjashëm me vendin
tonë, ku ka kuptim ky rezultat duke marrë parasysh gjendjen ekonomike dhe historinë e të dy
shteteve.Në Serbi, normat nominale të interesit aktual në mikrokredi janë në intervalin 20-26%
duke vërejtur se ato norma janë pak më shumë kur bëhet fjalë për mikrokreditë e dinarit sesa
mikrokredia në euro.Në Mal të Zi, normat nominale të interesit në mikrokredi janë rreth 20%
efektive deri në 26%(TEM Journal,2017).Në literaturë argumenti kryesor për rritjen e normave të
interesit për mikrokreditë janë kostot e larta operacionale në sektorin e mikrokredisë, por
sidoqoftë me analizën e sektorit të mikrokredisë në këto vende, dhe bazë hulumtimeve, situata
mund të shihet nga një kënd tjetër, gjatësia e kohës mesatare të përpunimit të kërkesave të
mikrokreditit nuk ështe dukshëm e ndryshme nga gjatësia mesatare e kohës së nevojshme për
përpunimin e kredive klasike të konsumatorit(të dyja këto kredi mund të aprovohen brenda tri
ditësh).Në këtë kontekst, punimi shqyrton nëse në këto vende ekziston një mikrokreditim
“grabitqar” (norma të larta të huazimit pa arsye).
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5.5.Revokimi i licencave të Monegos dhe IuteCredit-it
Monego është kompani financiare që filloi të funksionojë në maj 2018 dhe është licencuar dhe
rregulluar nga Banka Qendrore e Republikës së Kosovës. Monego ofroi zgjidhje të shpejta për
mikrofinancimin për të përmbushur nevojat e likuiditetit të individëve. Gjatë tetë muajve të saj të
parë të operacioneve, Monego ka arritur të bëhet një udhëheqës dhe përcaktues i trendeve në
sektorin e huazimit të shpejtë të Kosovës duke aplikuar teknologji inovative.Monego ishte
institucioni i parë që ofroi kredi në internet dhe pikëzim automatik në Republikën e Kosovës, gjë
që i mundësoi të bëhet kreditori me numrin më të lartë të kredive të lëshuara deri në fund të vitit
2018 në vend.Monego gjatë vitit 2018 ofroi kredi afatshkurtra, ku për shumat e kredisë nga 20
deri 300 EUR ofroi një maturim deri në 30 ditë.Ndërsa për shumat deri në 1000 EUR, Monego
ofroi deri në 12 muaj maturim, ku të gjitha kreditë e lëshuara nga Monego u siguruan me një
garanci blerjeje.Kjo do të thotë, nëse një kredi është me vonesë për 60 ditë ose më shumë,
krijuesi i kredisë do të riblejë huanë.Për më tepër, Monego do të mbajë 15% të secilës hua që
vendos në treg në bilancin e saj. Sipas një burimi nga Mintos, nga intervista e CEO-së
sëMonegos, Egzon Halili ka deklaruar se synimi i tyre ishte “tërevolucionarizojmë industrinë
financiare në Kosovë duke sjellë risi, mirëdashësi dhe përfshirje financiare në lartësi të reja. Një
pjesë e produkteve tona trailblazing përfshijnë pikëzimin automatik të klientëve, plus klientëveu
duhet vetëm ID për të marrë një kredi. Për më tepër, ne përpiqemi për standarde të larta të
shërbimit ndaj klientit duke siguruar një rrjet të gjerë të degëve, duke mbuluar të gjitha qytetet
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kryesore të Kosovës dhe, përveç kësaj, duke ofruar shërbimet tona plotësisht në internet. Për t'u
bërë një lider i tregut në ofrimin e zgjidhjeve të përshtatshme të huazimit”.
Tabela 10. Monego, maj-dhjetor 2018
Monego

maj-dhjetor 2018

Numri i degëve

11 Degë

Numri i kredive

60.000.00 kredit/ 8.5milionë EUR

Fitimi neto

4.1 milionë EUR

Burimi; Monego 2018, të përpunuara nga autori
Monego ka zhvilluar një rrjet prej 11 degësh në të gjithë territorin e Republikës së Kosovës, me
planet për ta zgjeruar atë më tej në 2019. Mesatarisht, një klient i ri shërbehet në më pak se 15
minuta. Në tetë muajt e parë të veprimtarisë, Monego ka shpërndarë mbi 60 000 kredi me vlerë
më shumë se 8.5 milionë EUR. Deri në fund të dhjetorit 2018, portofoli neto i Monegos arriti në
4.1 milionë EUR. Mospagimi i Pagesës së Parë prej 30 ditësh (FPD30) ka ardhur duke u ulur nën
8%.
IuteCredit Kosova filloi veprimtarinë e tij në Kosovë në vitin 2017, e licencuar nga Banka
Qendrore e Kosovës. IuteCredit Kosova SHA ofronte kredi konsumuese pa kolateral dhe pa
garantues, bazuar në të ardhurat personale.Kushtet e kreditimit tek IuteCredit ishin: Pa
kolateral,Shumat e kreditimit 100-700EUR për klientët e rinj dhe 100-2000EUR për klientët
përsëritës; Afati kohor 1-12 muaj për klientët e rinj dhe 1-24 muaj për klientët
përsëritës;Komisioni është në varësi të afatit.Ndërsa sa u përket kushteve të aplikimit, e gjitha
çfarë nevojitet: Mosha nga 18-68 vjeç,shtetësi kosovare,i/e punësuar, histori të mirë
kreditimi.Shumat e ofruara ishin nga 100 deri në 700 euro për klientët e rinj dhe nga 100 deri në
1,800 euro për klientët përsëritës. Dokumenti i vetëm i nevojshëm i kërkuar ishte ID
(letërnjoftimi) për lëshimin e një kredie .
Më 6 dhjetor 2019, Bordi Ekzekutiv i BQK-së, duke u bazuar në kompetencat që i garanton neni
36 paragrafi 1, nënparagrafët 1.11 dhe 1.12, si dhe neni 67 paragrafët 1 dhe 2 të Ligjit për
Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës, si dhe në pajtim me nenin 105, paragrafi 1,
nënparagrafi 1.10 të Ligjit për Bankat, Institucionet Financiare dhe Institucionet Financiare
Jobankare, ka vendosur që të revokojë regjistrimin dhe të inicojë procedurat e likuidimit për
institucionin mikrofinanciar “IuteCredit Kosovo” Sh. A. dhe për institucionin financiar jobankar
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“Monego” (BQK,2020). BQK-ja kishte licencuar dy institucionet e lartpërmendura, të cilat në
dokumentacionin përmes të cilit kishin aplikuar dhe në bazë të të cilit i ishte dhënë licenca për të
operuar në Kosovë, kishin ofruar planet e tyre se si planifikojnë ta zhvillojnë veprimtarinë e tyre
në Kosovë.Sidoqoftë, gjatë këtyre viteve të operimit në tregun tonë, këto institucione në
vazhdimësi,sipas BQK-së,kanë devijuar nga planet e tyre të biznesit, në bazë të të cilave kishin
marrë licencat për të operuar në Kosovë, duke i sjellë kështu tregut diçka tjetër prej asaj që kishin
premtuar që do të sjellin.Sipas deklaratës së BQK-së, devijimi më i rëndësishëm dhe më
shqetësues nga planet e tyre të biznesit, në bazë të të cilave kishin marrë licencën, ka të bëjë me
normat e interesit që këto institucione kanë aplikuar në kredi, të cilat kanë rezultuar të jenë
shumëfish më të larta në krahasim me normat që këto institucione kishin paraparë në
dokumentacionin e aplikimit për kredi, i cili paraqet një element shumë të rëndësishëm në
procesin e marrjes së vendimit për aprovimin e licencave për institucionet financiare.
BQK-ja në vazhdimësi është përpjekur që përmes masave të parapara administrative të shtyjë
këto institucione që t’i adresojnë këto probleme, por ato nuk kanë rezultuar të suksesshme për
shkak të mosgatishmërisë së këtyre institucioneve për të ndërmarrë korrigjimet e nevojshme.
Duke u bazuar përmes hulumtimeve të të dhënave dytësore, konkludojmë se Banka Qendrore
qëllimisht ua ka tërhequr licencat “IuteCredit-it” dhe “Monegos”, pasi dhe departamenti i
Mbikëqyrjes Bankare në BQK kishte bërë dy ekzaminime mbi pajtueshmërinë e institucionit
lidhur me operimin krahas planit të biznesit të aprovuar kur u regjistruan në BQK.
Nga ekzaminimi i parë,sipas artikullit të publikuar nga Insajderi, më 17 maj 2018 në IuteCredit
ishte gjetur se në planin e biznesit,IuteCredit kishte planifikuar që norma efektive e interesit për
vitet 2017, 2018 dhe 2019 të ishte 34%, mirëpo gjatë ekzaminimit të kontratave me klientë ishte
vërtetuar se në fakt kishte dallime shumë të mëdha, duke bërë që normat të jenë shumë më të
larta. BQK-ja kishte gjetur se përllogaritja e interesit të rregullt nuk ishte në përputhshmëri me
rregulloren e BQK-së për normën efektive të interesit, e cila thoshte se ajo do të duhej të
llogaritej mbi bazën e shumës së kredisë së aprovuar (Insajderi,2020). IuteCredit ka përllogaritur
interesin e rregullt duke aplikuar normën e interesit mbi bazën e shumës së kredisë plus vlerën e
komisioneve, duke bërë që shuma e interesit të jetë më e lartë sesa ajo që do të duhej të dilte.
Shkelje tjetër, sipas BQK-së, ishte ajo se institucioni në fjalë përllogaritjen e të hyrave nga
kamatëvonesa e kishte bërë duke aplikuar normën e kamatës ndëshkuese 0.6% në komplet
këstin me vonesë, duke përfshirë kryegjënë, interesin e tarifën për administrimin e kredisë, e jo
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sipas kushteve të përgjithshme të kontratës së kredisë ku huamarrësi do të duhej t’i paguante
institucionit kamatëvonesën e kontraktuar për vonesën e pagesës së kryegjësë në bazë të
kushteve “Përqindja e kamatëvonesës ditore është 0.6% dhe do të llogaritet mbi shumën e
papaguar të secilit këst në vonesë”. Gjithashtu kishte dallime në normën efektive të interesit të
paraqitura nga institucioni dhe llogaritjes sipas metodologjisë në “vlerën fillestare të kredisë,
shpërndarjen e vlerës së komisioneve deri në maturitet, por edhe ndryshimin në qasjen
matematikore të institucionit”.Ekzaminimi i dytë nga BQK-ja për IuteCredit-in filloi prej 28
janarit të vitit 2019 e deri më 6 shkurt.Sipas Gazetës Fokus, thuhet që IuteCredit kishte bërë ulje
të pjesshme të normave të interesit krahasuar me planin e biznesit të dërguar në BQK me rastin e
regjistrimit. Aty kishte planifikuar që norma efektive e interesit për kredi të jetë 34% për vitet
2017, 2018 dhe 2019, mirëpo që nga ekzaminimi u vërtetua që kredia me normën efektive më të
ulët ishte dyfish më e madhe se ajo në plan, pra ishte 70.04%, ndërsa më e larta 112.9%, derisa
mesatarja 82.11.Kështu pavarësisht reflektimit duke zvogëluar normën efektive të interesit për
kredi, e cila ishte urdhëruar pas Ekzaminimit I, norma efektive e aplikuar e interesit kishte
vazhduar me dallime të larta krahasuar me atë të paraqitur në planin e biznesit.
Tabela 11. Gjetjet e IuteCredit-it
Gjetjet e IuteCredit-it

Norma e interesit

Norma e kamatëvonesës ditore

Sipas IuteCredit-it

34%

0.6%

Sipas ekzaminimit të BQK-së

Më e ulëta 70.4%

0.6% në komplet këstin me vonesë

Më e larta 112.9%

(përfshirë kryegjënë, interesin e

Mesatarja 82.11%

tarifën për administrimin e kredisë)

Burimi: Insajderi 2019, të përpunuara nga autori
Të gjeturat nga ekzaminimi i “Monegos” i realizuar me datë 3 shtator 2018, duke u bazuar në
mostrat e kredive që BQK-ja kishte ekzaminuar, institucioni kishte shpalosur normë efektive të
interesit për kredi 462.9%, ndërsa në fakt kur është llogaritur sipas rregullores së BQK-së, ka
dalë shumëfish më e madhe, apo në total 1987%. Pastaj njëjtë kishte ndodhur edhe kur
institucioni kishte shpalosur 308.6%, e sipas rregullores kishte dalë 845.7% dhe kur institucioni
kishte shpalosur normën efektive 192%, ajo kishte dalë 342.4%.Gjithashtu, rregullorja e BQK-së
kërkon që në kontratë me klientë të paraqitet norma efektive e interesit, e cila nënkupton koston
totale të kredisë të paraqitur si normë vjetore e vlerës totale të kredisë dhe e llogaritur sipas
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metodologjisë së rregullores, derisa institucioni kishte përllogaritur koston totale të kredisë, të
cilën në kontratë e ka shpalosur normën efektive të interesit sikur që të ishte normë nominale e
interesit. Shkelje tjetër e evidentuar ishte se në planin e biznesit të Monegos që kishte dorëzuar
në BQK, kishte planifikuar që norma efektive e interesit të ishte 26.8% për kreditë mbi 30 ditë,
derisa bazuar në ekzaminimin e BQK-së është vërtetuar se këto kanë dallime shumë të mëdha.

Tabela 12. Gjetjet e Monegos
Gjetjet e Monegos

Norma efektive e

Përllogaritja e normës

Norma efektive e

interesit

efektive të interesit

interesit për kreditë
mbi 30 ditë

Sipas Monegos

462.9%

Sipas ekzaminimit të

1987%.

BQK-së

26.8%
Norma efektive e interesit e

Ende më të larta sipas

llogaritur sikur normë

BQK-së.

nominale e interesit.

Burimi: Insajderi, 2019, të përpunuara nga autori.

BQK-ja e realizoi edhe ekzaminimin e dytë në Monego, duke dashur të sigurohet nëse po
respektohen urdhrat e saj. Por, ashtu sikur te rasti i IuteCredit-it, edhe në Monego doli që urdhrat
e BQK-së nuk u respektuan.Nga ekzaminimi prej 5 deri më 9 shtator të vitit 2019, doli se
Monego bëri ulje të pjesshme të normave të interesit krahasuar me planin e biznesit ku kishte
planifikuar që norma efektive e interesit për kredi të jetë 26.8%.Por, nga ekzaminimi kredia me
normën efektive më të ulët, duke përjashtuar ato pa interes ishte 81.05% e më e larta 332.97%,
duke përfshirë tarifën për shpërndarje të mjeteve të kredisë në para të gatshme, i cili do të duhej
të ofrohej me mundësi zgjedhjeje.Masa që mori BQK-ja në ekzaminimin e parë tëtë dy
mikroinstitucioneve ishte vërejtje me shkrim nga BQK-ja. U dënuan me 15 mijë euro, si dhe u
urdhëruan që të bënin shpalosjen e normës efektive të interesit në pajtueshmëri të plotë me
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rregulloren dhe aplikimin e normës efektive të interesit ashtu siç ishte në plan të biznesit.
Gjithashtu IuteCredit-i u urdhërua të rimbursonte klientët për të gjitha të hyrat nga interesi i
rregullt dhe kamatëvonesat që nuk ishin llogaritur.Por prapë, sipas BQK-së, këto dy institucione
nuk iu bindën urdhrave,prandaj erdhën deri në revokimin e licencave. Me datë 27 shtator 2019,
BQK-ja i dërgoi IFJB Monegos, Njoftimin për Qëllimin e Shqiptimit të Masave Ndëshkimore
Administrative.Njëjtë, BQK-ja këtë njoftim ia dërgoi edhe IuteCredit-it, me datë 13 shtator 2019.
Të dyjat këto u njoftuan përmes këshillës juridike për të drejtën e tyre për të bërë kërkesë për
rishqyrtim te Divizioni për Ryshqyrtim në BQK, në afat prej 14 ditësh. IuteCredit-i bëri kërkesë
për rishqyrtim më 1 tetor, e Monego 10 ditë më pas, më 11 tetor. Kështu Divizioni
përRishqyrtim pas shqyrtimit të kërkesave të të dy institucioneve e pasi kishte administruar të
gjitha provat në dispozicion, kishte konstatuar se shkeljet që u evidentuan në ekzaminimet e bëra
qëndrojnë, andaj kërkesat për rishqyrtim i vlerësoi si të pabazuara. E këtyre vendimeve iu shtua
edhe ajo se nga institucionet e sigurisë ishte pranuar informacioni se aksionari i IFJB Monegos
dhe IuteCredit-it nuk është i përshtatshëm dhe i duhur. Andaj më 6 dhjetor u mor vendimi për
revokimin e regjistrimit të tashmë ish-IMF “IuteCredit Kosovo” Sh.A dhe ish-IFJB “Monego”
Sh.A (Insajderi,2019). Patjetër që pati dhe reagime nga Mongeo dhe IuteCredit, rreth këtij
vendimi të BQK-së , ku më datë 6 dhjetor 2019 IuteCredit, përmes web faqes së saj, ka deklaruar
që e dënon dhe e kundërshton fuqishëm këtë vendim, pasi që i njëjti nuk ka asnjë bazueshmëri
ligjore dhe si i tillë paraqet një ndër vendimet më arbitrare që një institucion si BQK-ja do të
mund të ndërmerrte. Gjithashtu, sipas IuteCredit-it, ky vendim është tepër i befasishëm dhe i
nxituar nga BQK-ja. IuteCredit ka ndërmarrë dhe hapat ligjorë në institucionet ligjore tëKosovës
për të mbrojtur interesat e veta. Vendimi i gjykatës ka qenë në favor të BQK-së, se vendimi i tyre
ka qenë në dakordim dhe në përputhje me ligjin për revokimin e licencave.Ky vendim ka nxitur
nje reagim tjetër te këto dy institucione, ku këtë çështje e kanë eskaluar në nivel diplomatik, pasi
Ministria e Punëve të Jashtme e Estonisë i ka dërguar një njoftim zyrtar Ministrit të Punëve të
Jashtme në Kosovë, përmes të cilit kishte kërkuar të njoftohet për arsyet e pezullimit të
aktiviteteve të IuteCredit Kosovo JCC.Sipas deklaratës sëEvelin Kanter-it, zyrtare ligjore e
grupit në IuteCredit Europe, vendimi i BQK-së ishte i padrejtë dhe erdhi pa njoftim paraprak.
“Akuzat e BQK-së janë të pabazuara. Në vendim, BQK-ja po akuzon IuteCredit-in për shkelje të
planit tonë fillestar të biznesit të paraqitur gjatë aplikimit për licencë në vitin 2017. Plani i
paraqitur i biznesit ishte menduar të ndryshohej që nga fillimi dhe këto informacione iu paraqitën
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BQK-së që nga fillimi dhe gjithashtu u shtypën edhe në faqen e parë të planit të biznesit.” Sipas
Kanter-it,“nuk ka asnjë ligj në Kosovë që detyron të njoftojmë BQK-në për ndryshimet që duam
të bëjmë në planet tona të biznesit” dhe se “IuteCredit Kosova dorëzoi një plan të rishikuar të
biznesit në BQK më 14 nëntor 2019, i cili pasqyronte operacionet e rregulluara të biznesit të
ICKO-s, përfshirë, ndër të tjera, normat efektive të interesit të ulura”. Sipas Kanter-it, asnjë
njoftim nuk është marrë nga BQK-ja për atë plan biznesi. Kanter-i gjithashtu hodhi poshtë
pretendimet e përhapura në media që normat e IuteCredit-it janë më të larta sesa që lejohet.
“Këtë vit, IuteCredit ka dhënë kredi me APRC prej 59%. Si krahasim – Estonia ka APR
maksimale prej 58%. Prandaj, kjo nuk është diçka e jashtëzakonshme dhe nuk ka lidhje me % e
përmendur në artikujt që paraqesin norma të interesit prej 236% dhe ngjashëm – ne nuk kemi
dhënë kredi me norma të tilla të interesit”,kishte thënë Kanter-i. Kanter-i shtoi që normat e
interesit të aplikuara nga IuteCredit përfshijnë kostot e procesimit, shpenzimet e interesit dhe
rrezikun kreditor, pasi që këto janë kredi të pasiguruara – jo kredi me kolateral, për klientët që
marrin kredi për herë të parë. (Kosova Post, “IuteCredit çon Kosovën në Arbitrazh”, 2020).
Sipërfundim, ky vendim i BQK-së, do të hetohet edhe në Gjykatën Ndërkombëtare të
Arbitrazhit, me kërkesën e IuteCredit-it, i cili deklaron se ka përjetuar humbje që duhet të
kompensohen, e se shuma specifike do të përcaktohet në këtë arbitrazh.Pos “IuteCredit-it”,
licenca e biznesit i ishte marrë edhe “Monegos”. Mirëpo ky institucion ende nuk ka dërguar
Kosovën në arbitrazh, e se po insiston që t’i shterojë të gjitha mjetet ligjore në kuadër të sistemit
ligjor në Kosovë, para se të kërkojë kompensim me padi në Arbitrazh.

5.6. Përshkrimi i rezultateve të anketës
Nga studimet e anketës kanë dalë rezultate të cilat janë përafërsisht të pritshme. Të intervistuar
është synuar të jenë personat që vijnë nga institucionet financiare dhe rregullative, si dhe pjesa
tjetër nga klientët, të cilët ishin pjesë e këtyre insitucioneve mikrofinanciare.
Intervistat janë bërë përmes pyetësorit, i cili u është dërguar në formë elektronike 50 personave,
në gjuhën angleze, pasi në pytësor marrin pjesëedhe persona me nënshtetësi të huaj.Hulumtimi
është ndërtuar në dy pjesë:
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- Pjesa e parë përbëhet nga anketa qëështë shpërndarë te 50 persona, e formuluar me pyetje të
mbyllura.Pikat kryesore që kemi matur përmes pyetësorit janë normat e larta të interesit,
këndvështrimin e tjerëve lidhur me këtëçështje dhe vendimin e BQK-së rreth revokimit të
licensës së dy mikroinsitucioneve dhe rezultatin e këtij vendimi.
- Pjesa e dytë ka të bëjë me intervistën e mbajtur me dy persona kompetentë të kësaj fushe. Njëri
i intervistuar bën pjesë në institucionet financiare,Phd. Ozan Gulhan (Drejtor i departamentit të
Pajtueshmërisë dhe Rregullores Bankare në TEB. SH.A.).Intervista ka të bëjë me këndvështrimin
e tij rreth këtyre dy çështjeve studimore (vendimit të BQK-së dhe normave të interesit).
Intervista e dytëështë mbajtur me prof.Mentor Gecin,profesor i fushës së ekonomisë, i cili jep
opinionet e tij rreth këtyre çështjeve hulumtuese.
Struktura e të anketuarve sipas pozitës, është paraqitur në tabelën vijuese.

Figura8. Nga perspektiva e mikrofinancës, ku e përkufizoni veten si profesionist?

Në anketën tonë, shumica e tëanketuarve vijnë nga institucionet bankare (42%), pastaj vjen
kategoria e klientëve (38%) dhe me 18% kategoria e punonjësve rregullativë.
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Figura9: Gjinia juaj

Në vijim paraqitet edhe përbërja e të anketuarve sipas gjinisë, një kriter që kur bëhet fjalë
për kredimarrësit, është rezultat shumë i mirë pjesëmarrja e gruas në kredimarrje, andaj është
konsideruar me rëndësi të paraqitet struktura gjinore që kanë pranuar t’u përgjigjen pyetjeve të
parashtruara për ta.
Figura10. Cilës moshë i përkisni?

Në pyetësor kemi paraqitur si element dhe moshën, si kriter i pjesëmarrjes së kredimarrësve se
cilës moshë i takojnë, ku dhe përmes kësaj mund të specifikohet dhe përvoja profesionale, ku
nga institucionet mikrofinanciare duhet të jetë kriter për dhënien e një kredie.Në grafikë shohim
se 62% i takojnë moshës nga 20-30 vjet, ku dhe pjesa më e madhe e klientëve i takojnë kësaj
kategorie.
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Figura11. Niveli edukativ

Sa i përket nivelit edukativ, sipas grafikës shohim se shumica e anketueseve (74%) i takojnë
nivelit të shkallës Bachelor.
Çështjet kryesore që janë diskutuar në anketë janë si në vijim: Roli i IMF-ve nëKosovë, Normat
e Interesit, Vendimi i BQK-së, Efekti i vendimit të BQK-së në stabilitetin financiar të vendit.
Figura12. Institucionet mikrofinanciare janë të domosdoshme për zhvillimin e Kosovës

Sa i përket rolit të IMF-ve, të anketuarit e ndajnë mendimin e tyre se IMF-të janë të nevojshëm
për zhvillimin e vendit. Sipas anketës, shohim se 26% pajtohen totalisht dhe 52% pajtohen që
IMF-të janë të domosdoshëm për vendin tonë. Shumica e të anketuarve kanë ndarë këtë mendim.
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Figura13. Institucionet mikrofinanciare janë një faktor i domosdoshëm për të rritur
përfshirjen e financave në Kosovë

Sa i përket ndikimit të IMF-ve në rritjen e përgjithshme të financave të vendit, shohim një pajtim
nga shumica e të anketuarve ku 48% pajtohen, 20% pajtohen totalisht, 20% e tyre nuk janë të
sigurt, 4% nuk pajtohen dhe 2% nuk pajtohen aspak.
Figura14. Në institucionet mikrofinanciare janë përfshirë kryesisht klasa e varfër e
njerëzve

Dhe pyetja e fundit rreth rolit të IMF-ve, se cila shtresëështë më e përfshirë në institucionet
mikrofinanciare, shohim një përfundim se shumica pajtohen se shtresae varfër është më e
involvuar tek IMF-të.
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Figura15. Institucioniet mikrofinanciare operojnë dhe përputhen me rregulloret dhe ligjin
e Kosovës

Sa i përket aspektit ligjor dhe rregullativtë funksionimit të institucioneve mikrofinanciare,
në anketë shohim një pajtim rreth 34% të të anketuarve që besojnë se institucionet
mikrofinanciare operojnë në bazë të ligjit tëKosovës, dhe 18% e të anketuarve nuk pajtohen se
institucionet mikrofinanciare veprojnë në bazë të ligjit.
Figura16. Normat e interesit në institucionet e mikrofinancës janë shumë të larta

Dhe vijmë te njëra nga pyetjet që studimi ynë synon t’i përgjigjet, se a janë normat e larta të
interesit tek insitucionet mikrofinanciare, dhe shohim një pajtim rreth 56% të të anketuarve që
pajtohen totalisht se normat janë të larta; rreth 28% pajtohen që janë të larta, 14% të të
anketuarve nuk janë të sigurt, dhe 2% nuk pajtohen që normat janë të larta.
Përmes këtij rezultati, si dhe të të dhënave të mësipërme, ne mund të konkludojmë se me të
vërtetë normat e interesit tek institucionet mikrofinanciare janë të larta në vendin tonë.

48

Tani vijmë te pjesa e fundit e rezultateve të nxjerra nga anketa: Vendimi i BQK-së, Efekti i
vendimit të BQK-së në stabilitetin financiar të vendit.

Figura17.Vendimi i BQK-së për mbylljen e mikro-institucioneve Monego dhe IuteCredit
është një vendim i drejtë

Sa i përket qëllimit apo vendimit të BQK-së, të anketuarit e ndajnë mendimin se 36% nuk janë
të sigurt, apo nuk janë mjaftueshëm të informuar rreth kësaj çështjeje që të japin një përgjigje
konkrete, pasi ende nuk e dimë përfundimin e këtij vendimi, se a do të ketë impakte negative apo
pozitive për ekonominë e vendit tonë. Duke e parë ekonominë e vendit tonë dhe nevojën e
përkrahjes ekonomike dhe zhvillimore dhe duke e ditur se klientët e IMF-ve në Kosovë i takojnë
grupit të njerëzve me të ardhura të ulëta dhe ata të bizneseve të vogla, një vendim i tillë mund të
lërë pas një efekt negativ dhe boshllëk në sektorin mikrofinanciar.

49

Figura18.Vendimi i BQK-së ishte një vendim në kohë për të mbyllur mikroinstitucionet
Monego dhe IuteCredit

Figura19. Ky vendim i BQK-së do të ketë një efekt negativ në ekonominë e vendit tonë

Në pjesën në vazhdim paraqiten rezultatet e nxjerra rreth vendimit të BQK-së, efektit të tij dhe
arsyeve deri në përfundim të këtij vendimi. Sipas rezultateve të marra, shumica e të anketuarve
nuk janë të sigurt rreth efektit negativ që mund tëketë ky vendim dhe largimi i dy institucioneve
mikrofinanciare nga vendi ynë. Kemi dhe një pjesë rreth 8% dhe 22% që pajtohen se ky vendim
mund të ndikojë negativisht, sa i përket kësaj çështjeje. Unë do të interpretoj edhe mendimet e dy
të intervistuarve të hulumtimit në mënyrë më të detajuar dhe arsyet konkrete sipas dy ekspertëve
të kësaj fushe.Sipas literaturës së shqyrtuar të BQK-së dhe opnionit të Monegos dhe IuteCreditit, biem në një sfidë të paqartë, pasi nga ana e BQK-së ky vendim shihet i drejtë dhe i nevojshëm,
ndërsa nga ana e IMF-ve shihet tepër i befasishëm dhe i nxituar nga BQK-ja. Shumica e të
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dhënave nga hulumtimi shohim se mbështesin argumentet, ashtu siç mbështetet nga gjetjet e
autorëve të paraqitura në këtë punim, te shqyrtimi i literaturës. Si normat e interesit që janë tepër
të larta, ashtu edhe te vendimi i BQK-së, se kjo temë nuk është interpretuar dhe informuar te
publiku aq sa nevojitet.

Figura20. Keqmenaxhimi financiar/ekzekutiv dhe shkeljet e ligjeve dhe rregulloreve të
institucioneve të mikrofinancës janë arsyet e mbylljes së Monegos dhe IuteCredit-it

Si përfundim vijmë te pyetja e fundit e anketës, te tre faktorët e përgjithshëm rreth revokimit të
licencave të Monegos dhe IuteCredit-it:
1. keqmenaxhimi financiar;
2. keqmenaxhimi ekzekutiv;
3. shkelja e ligjeve dhe rregulloratorëve.
Së pari do të shpjegojmë termat e lartpërmendur: Me menaxhim financiar nënkuptohet
planifikimi, organizimi, drejtimi dhe kontrollimi i aktiviteteve financiare, siç janë prokurimi dhe
shfrytëzimi i fondeve të ndërmarrjes.Do të thotë të zbatosh parimet e përgjithshme të menaxhimit
në burimet financiare të ndërmarrjes. Përmes kësaj mund të rezultojmë se menaxhimi financiar
mund të kontrollohet dhe është menaxhim i matshëm. Përmes shumë indikatorëve financiarë
matet performanca financiare për një periudhë të caktuar që mbulon mbledhjen dhe alokimin e
financave të matura nga mjaftueshmëria e kapitalit, likuiditeti, aftësia paguese, efikasiteti dhe
përfitimet. Menaxhimi ekzekutiv në kuptimin e konsulencës për burimet njerëzore do të thotë
niveli më i lartë i udhëheqjes organizative të çdo organizate. Ata menaxherë shpesh emërohen
nga bordi mbikëqyrës dhe janë përgjegjës për funksionimin e organizatës. Ky menaxhim nuk
mund të kontrollohet dhe të matet, pasi vendimi jepet nga bordi dhe e gjitha varet nga synimet e
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bordit që duan të arrijnë, ku mund të rezultojnë me synime të këqija apo të mira. E gjitha
kontrollohet nga bordi drejtues i organizatës.
Dhe e fundit,shkelja e ligjeve dhe rregullatorëve nënkupton dështimin ose refuzimin për të
ndjekur ndonjë ligj të zbatueshëm shtetëror ose federal, të tillë që mund të shqiptohen dënime
penale dhe civile, faktor i cili mund të kontrollohet dhe matet, duke respektuar dhe praktikuar
ligjet dhe rregullativat sipas BQK-së. Sipas anketës, shohim se 26% dhe 34% të të anketuarve
janë përgjigjur se pajtohen rreth këtyre arsyeve se janë arsyet konkrete të mbylljes së Monegos
dhe IuteCredit-it, dhe shumica, rreth 40%, janë përgjigjur se nuk janë të sigurt, si rezultat që
tregon mungesën e informimit nga ana e BQK-së rreth këtij vendimi te publiku.

5.7.Përshkrim i rezultateve të nxjerra nga intervista
Intervista e parëështë realizuar me Phd. Ozan Gulhan (drejtor i departamentit të Pajtueshmërisë
dhe Rregullores Bankare në TEB. SH.A.).
Fokusi kryesor i intervistës meOzan Gulhaninështë vendimi i BQK-së rreth revokimit
tëlicencave, dhe arsyet apo shkaqet që dërguan te ky vendim.
Ozan Gulhan përmend tri arsye konkrete: menaxhimi financiar, menaxhimi ekzekutiv dhe
shkelja e ligjit apo rregullores. Fillon nga faktori i parë, nga keqmenaxhimi financiar. Nga ky
faktor i keqmenaxhuar, sipas Ozan Gulhanit, përfundimi i vetëm që mund të rezultojë një
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institucion mikrofinanciare është falimentimi, ndërsa sa i përket menaxhimit ekzekutiv,sipas
ekspertit të kësaj fushe, menaxhimi ekzekutiv i këtyre IMF-ve mund të kenë pasur dhe qëllime
përfituese individuale, duke rritur normat e interesit që rezulton me një keqmenaxhim ekzekutiv,
ku dhe mund të ketë rezultuar si një arsye e këtij vendimi të BQK-së rreth mbylljes së
institucioneve të tyre. Sa i përket shkeljes së ligjit, ekzistojnë disa opsione rreth matjes së këtij
faktori, sikur auditimi i jashtëm, i cili mund të bëjë matjen e shkeljeve të ligjit apo
rregullativës.Pra, sipas opinionit të tij, ky vendim i BQK-së ka qenë i nxituar dhe jotransparent,
pasi nëse njëra nga këto arsyet mund të jetë arsyeja e vendimit të BQK-së, atëherë për secilën
nga këta faktorë ka opsione që mund të rezultojnë me një zgjidhje më të mirë të mundshme dhe
jo të vijë deri te revokimi i licencës.
Pra nëse ka qenëmenaxhimi financiar si arsye,atëherë opsioni më i mirë i mundshëm është të
gjejë një partner, i cili është i aprovuar nga BQK-ja,apo nëse ka qenë si arsye keqmenaxhimi
ekzekutiv,masa që BQK-ja mund të marrëështëndryshimi i bordit drejtues, dhe arsyeja e tretë
nëse ka qenë shkelje e ligjeve,atëherëë masa e duhur mund të jetë dënimi me gjobë, dhe tëmerret
masa ndaj institucionit për shkeljen e ligjeve, por revokimi i licencës duhet tëjetë vendimi i
fundit që mund të jepet për një institucion. Dhe ky vendim jepet vetëm në rastet nëse ka prova
dëshmuese rreth shkeljeve që po akuzohet, por ekzistojnë dhe efektet negative që mund të
ndikojë BQK-në dhe vendin,duke shpallur padi ndaj BQK-së, dhe nëse çështjen e
fitojnëinstitucionet,ky vendim mund të rezultojë me dëme të larta financiare për vendin.
Sipas Ozan Gulhanit, mbyllja e Monegos dhe IuteCredit-it nuk ka qenë një vendim i drejtë, pasi
revokimi i licencave nuk ka kthim më mbrapa, pra nuk do të ketë më Monego dhe IuteCredit në
treg.Nëse BQK-ja nuk ka qenë e kënaqur me mënyrën e të vepruarit të këtyre dy institucioneve,
atëherë së pari duhet marrë masa paraprake, para se të vijmë te revokimi i licencave.
Nëse arsyjet konkrete nga BQK-ja janë normat e interesit dhe dhënia e kredive vetëm me ID,
atëherë ekzistojnë disa masa të tjera: duke i paralajmëruar dhe marrë masa, duke i njoftuar që
normat e interesit nuk janë në përputhje me kushtet e tregut dhe e dyta mos të lëshojnë kredi
vetëm me ID. Ozan Gulhan gjithashtu pohon se këto masa dhe mund të jenë marrë më herët nga
BQK-ja, por vetëm se ky vendim është shumë i shpejtë dhe befasues për të gjithë.
Intervista e dytë u zhvillua me prof.Mentor Gecin, profesor i fushës së ekonomisë në
Universitetin për Biznes dhe Teknologji (UBT).Sipas prof. Gecit, revokimi i licencave vjen si
rezultat i shkeljessë rregullativës në fuqi dhe mospërmbajtjes së planittë biznesit, të cilin e kanë
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dorëzuar në BQK, ku edhe nga BQK-ja janë marrë veprime paraprake deri te ky vendim. Në
kontrollën e parë janë adresuar vërejtje rreth pikës kryesore të rritjes së normës së interesit, ku
Monego dhe IuteCredit nuk i janë adresuar kësaj vërejtjeje. Arsye tjetër është keqpërdorimi i
prezencës në treg, pra nga nevoja e lartë te klientët për mjete, ata dhe kanë rezultuar me rritje të
kamatës, por kryesisht plani i biznesit është faktori kryesor i revokimit të licencave të këtyre dy
institucioneve.Sa i përket dhënies së kredive vetëm me ID, sipas profesor Gecit, këtë kriter e
përcakton institucioni dhe jo rregullatori. Pra, nëse këtëinstitucioni nuk e sheh rrezik apo janë
dakord me këtë kriter,atëherëë e gjithë kjo varet nga institucionet, mirëpo mendoj se duhet vënë
dhe kritere të tjera pra historia e një klienti/ përvoja etj.Ndërsa sa i përket vendimit për mbylljen
e dy institucioneve se a do të ndikojë negativisht për BQK-në dhe vendin tonë, është e drejtë
qëçdo institucion të paraqesë padi. Këto dy institucione kanë shpallurpadi dhe në Gjykatë
themelore/ tëApelit.Përgjigjja e tyre ka qenë negative, pastaj këto insitucione kanë dërguar rastin
në arbitrazh, ku sipas të intervistuarit,prof. Mentor Gecit, shohim një bindjeqëdhe në këtë rast do
ta fitojë rastin Kosova, pasi nuk ekzistojnë arsye konkrete që Kosova mund ta humbë rastin. Si
dhe vendimi i BQK-së ka qenë mëse i drejtë dhe pozitiv për vendin tonë, pasi normat e interesit
nuk kanë qenë në proporcion si në planet e biznesit që kanë dërguar te BQK-ja këto dy
institucione.

6. KONKLUZIONET
Ky kapitull thekson pjesët kryesore të këtij punimi kushtuar normave të interesit dhe revokimit të
licencës së Monegos dhe IuteCredit-it.
Në këtë kapitull përfundimtar përpiqem të jap epilogun tim se si e shoh fazën përfundimtare të
këtij vendimi të BQK-së dhe rritjes së normave të interesit.
Në këtë kontekst, pika fillestare ishte një mostër që përfshin informacione në lidhje me sektorin e
mikrofinancave në Kosovë. Ky hulumtim që filloi më shumë se pesë muaj, përfshin të dhëna nga
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Banka Qendrore e Kosovës (BQK) dhe shumë artikuj, raporte të ndryshme, të cilat janë të
listuara në referenca. Ky hulumtim zbuloi se shumica e bankave në Kosovë, gjatë këtyre viteve
të fundit filluan në rritjen e normave të interesit, ku këto kreditë aprovohen pa hipoteka dhe
kontrata shtesë, duke anashkaluar kështu procedura të vështira burokratike dhe duke shkelur dhe
ligjin. Këto kredi prekin shtresën e mesme dhe të varfër të popullsisë, me një normë interesi deri
në 34% (Monego kishte ofruar një normë të interesit prej 26%, ndërsa IuteCredit prej 34%), që
rezulton me mashtrime të krijuara nga këto mikroinstitucione. Dukshëm kanë ndikuar dhe në
stabilitetin ekonomik, por më së shumti në dëmtimin e shumë klientëve të kësaj
industrie.Pothuajse të gjitha institucionet e mikrofinancës në Kosovë kanë filluar si investime të
huaja dhe donacione. Megjithatë, tani ata janë institucione të pavarura dhe të vetëqëndrueshme,
dhe me këtë tranzicion gjithashtu interesi i IMF-ve ka ndryshuar. Edhe nëse normat e interesit
ishin të larta, krahasuar me vendet e tjera fqinje, ato janë rritur edhe më shumë pasi IMF-të kanë
transformuar statusin e tyre në vitet e fundit. Edhe pse situata e IMF-ve në Kosovë është
përmirësuar dhe ekziston një sektor i qëndrueshëm financiar, të thuash se IMF-të kanë pasur
sukses për shkak të mbështetjes së ofruar kryesisht për individë, nuk është adekuate.
Pasi IMF-të ndikojnë në aspekte më të gjera ekonomike dhe ligjore, ato duket se kanë pasur një
ndikim pozitiv në situatën e përgjithshme ekonomike në Kosovë. Edhe nëse ndikimi pozitiv
është i matshëm, kjo nuk përkthehet domosdoshmërisht në sytë e shumë individëve si një sukses
ose si mbështetje, veçanërisht në rrethana kur disa nga qëllimet e përdorimit të fondeve të
lëshuara nga IMF-të janë të një natyre sociale, sesa një investimi ekonomik.
Kur bëhet fjalë për faktorët që po ndikojnë në përcaktimin e normave të interesit për mikrokreditë, sipas opinionit te IMF-ve disa nga aktivitetet kryesore janë: kostot operative, burimet e
financimit, shuma e humbjes së pritshme dhe shuma e fitimit të pritshëm.
Edhe në rezultate kam treguar që fitimi i pritur është një ndër faktorët e rritjes së interesit.Edhe
pse sipas retorikës së institucioneve financiare theksojnë se kostot e larta të funksionimit,dhe
rreziqet e larta në sektorin mikrofinanicar kanë përqendruar në këtë normë të interesit. Mirëpo në
rastin e dy mikroinstitucioneve shohim se arsyeja më konkrete që ka ndikuar në rritje të normave
të interesit ka qenë fitimi i pritur, faktor i cili ndikohet nga menaxhimi ekzekutiv, pasi ata janë
pjesë e këtij vendimi. Në rastet e Monegos dhe IuteCredit-it, shohim një strategji të krijuar nga
marketingu dhe heqja e barrierave burokratike si rastin e dhënies së kredisë vetëm me ID, siç dhe
u diskutua nga eksperti i kësaj fushe Mentor Geci. Ky kriter përcaktohet nga vetë insitucioni,
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duke e parëgjendjen ekonomike të vendit tonë,dhe nevoja e madhe për para nga njerëzit, shohim
një përfitim nga kjo gjendje duke e shfrytëzuar për përfitime individuale. Nga rezultatet e
anketës konkludojmë se si target me numrin më të lartëtë kredimarrësvejanë moshat 20-30vjeçare, e cila rezulton se pjesës mëtë madhe të këtij targeti i mungon edhe përvoja profesionale,
ku nga institucionet mikrofinanciare duhet të jetë kriter për dhënien e një kredie, edhe nëse bëhet
fjalë për një kredi të shumës së vogël.
Nga gjithë ky shqyrtim i literaturës, anketës dhe intervistës, unëarrij me një konkludim se arsyeja
konkrete e rritjes së normës së interesit vjen nga keqmenaxhimi ekzekutiv, siçedhe e kam
përmendur më lart për tri arsyet konkrete: menaxhimi financiar, menaxhimi ekzekutiv dhe
shkelja e rregullores dhe ligjit. E gjithë kjo vjen duke filluar nga keqmenaxhimi ekzekutiv, ku
kanë tentuar të përdorin strategjitë e tyre për t’u rritur në treg me heqjen e kritereve burokratike
dhe duke lëshuar sa më shumë kredi, duke mos marrë parasysh shumë kritere vetëm me dhënien
e kredive me ID. Nga gjithë kjo rritje kanë shfrytëzuar rastin e rritjes së normave të interesit, për
përfitimet e tyre individuale.Si dhe nga kjo përfundojmë te shkelja e ligjit dhe rregullatorëve të
BQK-së, ku BQK-ja sheh ndryshime në normat e interesit që kanë në planet e biznesit këto dy
IMF dhe ato që po aplikohen në të vërtetë te qytetarët, dhe sipas deklaratave të Guvernatorit të
Bankës, shohim se kishin filluar të marrin masa paraprake më herët dhe vërejtje, mirëpo Monego
dhe IuteCredit nuk u janë bindur dhe kjo e ka detyruar BQK-në deri në vendimin përfundimtar
mbylljen apo revokimin e licencave. Sa i përket këtij vendimi të BQK-së, mund të konkludoj se
ka qenë një vendim i shpejtë dhe jo shumë transparent me ndodhitë që kanë ndodhur. Mendoj se
ne si popull duhet të jemi më shumë të informuar me ndodhitë që po ndodhin rreth nesh dhe
keqpërdorimet që po bëhen, si dhe të njoftohemi më herët, pasi ky vendim ka qenë i papritur dhe
nuk kemi qenë të njoftuar rreth masave praprake që BQK-ja ka ndërmarrë më herët, në mënyrë
që pjesa tjetër tëmarrë masat e tyre paraprake, pra tëkryenë pagesat më herët apo të mos
vazhdojnë të aplikojnë për kredi nëse veç kishin qenë të informuar më herët.Sa i përket vendimit
të BQK-së, se a ka qenë i duhur dhe a do të ketë efekte negative për vendin tonë, nga gjithë
hulumtimet rreth këtij punimi mund të vij në një konkludim se nuk e dimë ende vendimin e
arbitrazhit, ku këtu pajtohem dhe me opinionin e z.Ozan Gulhan, i cili theksoi se revokimi i
licencës duhet të jetë vendimi i fundit që mund të jepet për një institucion, sidomos për një vend
si i yni, ku papunësia mbetet më e larta në Europë. Në këtë vendim përfshihet dhe humbja e
vendeve të punës të shumë punëtorëve që kanë qenë pjesë e këtyre mikroinsitucioneve, pastaj
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nga ky vendim mund të rezultojmë dhe me humbje të një shume të lartëmonetare, siç dhe është
përmendur më lart. Ky rast tashmë gjendet në arbitrazh dhe e gjitha varet nga insitutcionet tona
(Ministria e Punëve të Jashtme) se sa janë bindës dhe të suksesshëm në arbitrazh për të fituar
rastin. Këtu bëhet fjalëedhe për shtete si Estonia, që janë shumë më të fuqishme se ne, mirëpo
prapë shpresat mbesin te provat konkrete dhe mjetet ligjore të Kosovës, që të dalim me një
rezultat sa më të mirë të mundshëm.
Kontributi profesional i këtij punimi është se përmban hulumtime të cilat mund të ndikojnë në
vlerësimin e fushës së mikrofinancës, dhe të cilat mund të kontribuojnë në përhapjen e bazës së
referencave për këtë temë, për faktin se punimi mbi këtë temë është dobët i pranishëm në
literaturën vendëse.
Sa i përket rekomandimit tim, shteti duhet të krijojë dhe të ofrojë mënyra tëtjera për financimin e
kësaj shtrese, që të mos jenë gjithmonë “pre” e këtyre institucioneve dhe të kenë opsione të tjera
përpos mikro-kredive, që jo gjithmonë janë adekuate dhe të përshtatshme.
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8. APPENDIX
Intervistat me prof. Mentor Geci dhe phd. Ozan Gulhan (21.01.2021)

Pyetjet e intervistës:

1.Sipas mendimit tuaj, cili është ndikimi i institucioneve mikrofinanciare në ekonominë e një
vendi?
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2. Si e shihni veprimtarinë e mikro-institucioneve në Kosovë, a janë ato të nevojshme për vendin
tonë?

3. Çfarë mendoni se ndodh kur institucionet e mikrofinancës mbyllen/tërhiqen nga tregu?

4. A ka ndonjë efekt të dëmshëm në planin afatgjatë/ afatshkurtër? Nëse po, mbi kë?

5. Cilat mendoni se ishin arsyet kryesore të vendimit të BQK-së për mbylljen e dy mikroinstitucioneve?

6. Si e shihni rritjen e normës së interesit në 2018/2019? Çfarë ka ndikuar në këtë rritje?

1.In your opinion, what is the impact of microfinance institutions on a country's economy?

2.How do you see the activity of micro-institutions in Kosovo, are they necessary for our
country?
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3.What do you think happens when microfinance institutions close/withdraw from the market?

4.Are there any harmful effects in the long run / short term?If yes, over whom?

5.What do you think were the main reasons for the CBK's decision to close the two microinstitutions?

6.How do you see the increase of the interest rate in 2018/2019, what has influenced this
increase?
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